## .

 Brer

# بـ <br> |هام سجّاد <br> و <br> |حام باقي <br> چهَ كذشت؟ <br>  

سيد محمد حسن موسوى كاشانى

شناسناهه كتاب:
بر امام سجاد
سيّد محمد حسن موسوى كاشانى مؤلف:

مؤلف
"حق طبع محفوظ و مخصوص مؤلف است"

تومان N.


## فهرست مطالب

|  | م |
| :---: | :---: |
| tr . . . . . . . . . . . . . . | بخشّ أول |
| آغاز قيام |  |
| *0................... | 9 . . . . . . . . . . . |
| ¢v . . . ${ }^{\text {q4 }}$ | 1. ......... ..... . |
| ¢V . . . . . . . . . . . . . . | IT.. |
|  |  |
|  |  |
|  | Iv . . . . . . . . . . . . . . |
| هr . . . . . . . . . . . . . . . . . . | بخّس دوَم |
| جنك مختار بار ارتئى شُّاه . |  |
| بV . . . . . . . | rr . $r$ مركيزيد |
|  |  |
| 04... | اس |
| D9... | Fr ${ }_{\text {r }}$ |
| 9. |  |
| \&1......... | rr . ..... . ..... |
| \& 1 ...... . . . . . . . . | r ${ }^{\text {آ }}$ |
| Ar Ar.......... | r9......... |
|  | روش عبدالله بن زبير |
| حقيقت | r. .... |
| ه0. ........... | بخشّ سوّ |
| و9......... | rr.... ............. ${ }^{\text {قـام}}$ |
| \%v . . . . . . . . . . . . . . . | حركت توابين به ميدان جنك |
| بخش ينـم |  |
| V1 . . . . . . | بخّن حهارم |
| Vr. | rA . .......... |
|  |  |


vr... ... .. ............. حجرالاسود

## ~2

جنت عبدالسلك مروان با لشكـكر ايـن زلبـير در عراو عر . ............................... VA . نصب حجر الأسود توسط المام سجاد v4 بيعت عبدالله عدر با حجاج


 AV . . . . . . .......... . شهادت سعيد بن جبير شو
9. ................ . برخورد حره با حجاج
 بِش هغتم
9يام عبدالرحصن بن اشعت . . . . . . . 40

$9 v$
فتوحات بر نامة كار
سليمان به حكو مت میرسد 99 . .... ..... بختس هئنتّث



بخـّ نُهم

حكو مت يزيد بن عبدالملك جكونه بو دئ . 1.4 1.4
11. . . . عمر بن عبدالمعزيز جكونه اددمى بود؛

وليد بن يزيد و جناياتتش . 111 ............






|  | 7 / |
| :---: | :---: |


| 1AY . . . ${ }^{\text {¢ }}$ | إوبيمر جه |
| :---: | :---: |
| اAr . . . . . . . . . . . . |  |
| \|Af . . . . . . . . . . . . . . | 10A . . . . . |
| اهاندام |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1^14................ . |  |
| 19. . . . . . . . . . . . . . | IPP . . . . . . . . . . . . . . |
| 191........... | بخش جهاودهم |
|  | IPV . . فرستاد8 |
| بخش شانزدهـم | ورود 1 و 1 A . . . . . . . . . . . |
|  | 189 . . . . . . . . . . . . . . . |
| 199..................... . | شهادت سلطان على |
| Iqv................... . | بخش |
|  |  |
| 191................ . 1 . 19 . | جوّ |
| 199.............. | وولادت زيد |
| بخش هفدهم | Ivf . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| و.r................. . | انتّلاف زيد بابكر عهو |
| \%.ه......... | Ivv............................ |
| Y.Y...... تظر امام صادق | IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| r.^...................... | 1v9.................... . |
| r•4................... | IV9............... . . . . . . |
| HI. . . . . . . . . . . . . . . . | ونجش زا |
| YI . . . . . | ورود |
| شIY . . . . . . . . . | \|A| . . |
| YTP . . . . . . . . | \|A| . . . |
|  | \|A| . . . . . . . . |



مقدمهه
در بررسى تاريخ، بخصوص زندكانى اتُمهُ معصومين صلواتالله عليعمم اجمعين بايد اين
مسثله رادر نظر داشت :
امامان معصومٌ ( خداوند بوسيله پيامبر اكرمَ امام خود انجام وظيفه كردنده حراكه مردم وظيفه داشتند از آن ائمه بيروى و اطاعت كنند يعنى هر حه راكه آن امامان معصوم مىفرمودند اجرا كنند و هر حه را منع مىفرمودند مىبايستى ترى كنتن.
 بهره بردارىكنيم غفلت نورزيمه و لازم است از تاريخ يند بكيريهم واز آن رفتارهاى منفى
 كه عمل منفى آنما را به عمل مثبت تبديل كنيه و ما آمادهُ اطـاعت كـردن مـحض از دستورات ائمهُ معصومين, روحى وارواح العالمين له الفداء هستند آن حضرت را شاهد و حاضر بر اعمال خود بدانيم و
 وصيت رسول كرامى اسلام بود كه مردم را به اين دو، امر فرمود:

انى تارك فيكم الئقلين كتاب الله و عترتى لن يفترقا حتى يـردا عـلى عندالحوض.

همانا من بواى شـما دو هيز كرانتقر يكى كتاب خدا و ديُرى خاندانم عترتم دا

(كوثر) بر من وارد شوند.

و در جهت اطاعت كردن از قرأن و عترت ما فكـر كـرديممكهـگـوشهاى از تاريخ ائـمه معصومين را البته به اندازه وسع خود براى دوستداران آن خاندان روشن سازيهم و در اين
 است كه از عمل امت اسلامى درس عبرت بگير يمه و رفتار خوب، أنها را سرمشق خود قرار دهيهر و از اعمال بد آنها دورى گز ينيه. ضمناً از همهُ كسانى كه در هاي اين كتاب و كتب ديگر به هر طريقى مؤثر بودماند تشكر مىكنمى و براى أنمها از خداوند بزرگ خـير دنـيا و الخرت را طلب مى كنم.

قم ـ سيد محمد حسن موسوى كاشـانیي

# بـ امـام نسـحّال 

## بخش اوّل

## وصيّت امام حسينِّ




 وصيتنأمهُ بدرش رابه با او داد.

 معرفى فرمودند و تمام وديعهماى امامت را به امام سجادي


(11). سجاد

امام سجاد

## 

نتوانست دركربلا در جنگ شركت كند. سنّ آن حضرت در آن موفع بيست و سه سال بود.

دوران امام سجّاديّ


 بود. در سراسر اين ده سال اين ايالت هال، روى آرامـش ندير نديدند.
 امام حسينلِّا دربارة آنان جنين فرمود:



آَورد.
 على
 جمل غرق گرفتارى بود و بس از آن با امام حسن فراوان او مىزيست.
مشكل مهمى كه در دوران امام سجادها



اـ تاريخ طبرى.

## 回/い

## (1) إذا حَمَتُوهم عَلَيه لَمْ يَغْر نوهُ





مردم از فرهنگ غنى اسلام دور بودند و بدين لحاظ حاكمان اموى و كذًابان و

 مسلمانى را به درد مى آوردد، اينكى به اين روايت توجه كنيد :

 امام سجادنِّغ فرمود:

## صبح كرديم به خدا سوكند، به منزله بنىاسرائيل از آل قرعون:

$$
\begin{aligned}
& \text { بسران ايشان را ميكشيند و زنان را نكاه میدارند. }
\end{aligned}
$$

و صبح كرده است بهترين خلق خدا بس از رسول اللَهثة بر منابر لعن كرده مىشود. و مـبـح كـرده است آنكـه مــا را دوست ممددارد حقش كاسته شده، به سبب دوستيش با ما ما ما بعد از شهادت امام حسين كتاب (بر امام حسن سخنرانى و نعاليت آن حضرت بعد از شهادت امام حسينلِّغِ در كـونه و شـام و مدينه اشاراتى كردمايم.
از مسايل مهمَ زندگى امام سجادهِّلِّ خاطرات فراموش نشدنى آن حضرت از
 جحراكه خود آن حضبرت شـاهد تمام جريانات سوزناى و دردناك كربالا بودند و هر




 رسول خدا من مىترسم شُما خود را هلاك كنيد." حـضرت در در بـاسخ




اندوهتان بايان يابد ج حضرت با نارا:احتى فرمودند.

جـ مى كو ييد؟ يـــقوب يـيامبر دوازده فـرزند داشت، يكـى از آنـان را


 نفر از خويشان خود را ديدم كه در كنار من به شــهادت رسـيدندند، يس
حكُونه حزن و اذدود من تمام شود؟(†)

امـام سجاد
 مىفرمود:
"جگُو نه نتريم و حال آنكه عههها و خواهرانتم ,ا در عصب عاشورا بـه
يـاد ميآورم كه از اين خيمهه بـه آن خيمـ، در نراو بودنـدة.

آيا گريههاى حضرت سحادت
 كربلاء را زنده نگّه دارد و مردم يادشان نرود كه جرا

امام صادقت
برخورد كرد. آنگاه به آن حضرت عرضى كـد
يا على بن الحسين تركت الجحهاد و صعوبته واقبلت على الحج و لينه

(r).



در اينتجا امام ستاد حضرت بقيد آن آبه , آ



امام سعاد


$$
\begin{aligned}
& \text { r- } 110 / \text { /r }
\end{aligned}
$$

إذاً رَآَنْا فَالْجِهاد تَعَهُم اَنْضَل مِن الْحَج.
 امام سجاد و از سوى ديگر مواظب بودند بر آنكه مبادا از آل على و خاندان او نامى به نبكى برده شود، و حنان در اين كار سخت مىگرفتند كه مردم مـيكوشيدند خـود را از
 در مكه و مدينه بيست تن نيست كه ما را دوست بدارد.

## 

خلفاى دوران امام سجادطيْز عبارتند از:
اـ يزيد
r- بـ معاوية دوم
ץ- مروان

F- F عبدالملك بن مروان
هـ وليد بن عبدالملك.
اينان خلفاى دوران آن حضرت هستند كه ما ما مطالبى را دربارة آنها ذكر خواهيم كرد تا روشن شود كه آن حضرت در حه دورانى به سر می بردهانداند.




ا- وسايلل الشيعه / مناقب / ابن شهر آشوب.

 وارث امام حسين خود جلب كرده بود، از آنجايى كه واقعة دلخراش عاشورا، جوّ شديدى بر عـليه
 سجادطِّ女 و شيعيان بودند و آن حضرت كاملاُ نحت نظر و كنترل دستگاه حكومت
 جاسوسان، گزارش مىكردند حتى زمانى كه (عبدالله بن زبيره حكومت را در حجاز در دست داشت، امام سجادد
مى بردند.


 اتخاذ موضع مستقل خويش در اين كشمكش سياسى، هد ينه را ترك كرد و بـراى اقامت در ملك خود به خارج از شهر رفت. بس از اين بود كه لشُ اينر يزيد مد مدينه را را فتح كردند و آنجه راكه خواستند، انجام دادند. سبس مردم مد ينه مجبور شدند نـد نا سوگند تحقيرآميز هم بيمانى بخورند و خود را بندكان يزيد املام

 همججنان روش تقيّه را داشتند، و خود را الز ماجراهاكنار مى داشتندل، با اين همه ابن زبير آن حضرت را زير نظر داشت.
شهادت امام حسين الِّير بر اكثر مسلمين سنگين تمام شد و جامعة اسلامى آن


 را دعوت كرده بودند و آمادگى خود را جهيت يارى آن حضرت تا با باى جان اعهلام


 وجدانى به سر می بردند．

## قيام مردم مدينه

مسسودى در اين مورد می نريسا：
 شد．مردم به ها خاستتن．در مدينه كه هنوز تعداد كثيرى از مهاجرين و وري انصار در قيد حيات بودند بيشتر نسبت به جنايات يـزيد حسـانـانـيت
 شُرابخورى يزيد．باعثّ شد مر دم سر به شورشٌ بردارند．،





 رانلدند．

## عكسالعمل يزيـد

به محض رسيدن اين خبر به دمشت، يزيد يكى از خطرناكـترين و يستـتـرين
 مدينه فرستاد، او و نيروهايش به مدينه رسبدند و در بيابانى بنام احرّّها اردو زدند.

 جگونگى ورود لشكر شام به شهر حنين بود: زمانى كه سباهيان شام رسيدند با مشورت اعبدالملك مروانه كه او نيز همراه ساير بنى اميه از مدينه اخراج شده بود در منطقْ (احرّها مستقر شدند و و به كـمك مروان توانستند با وعدههاى مالى گروهى از (ابنى حارثه) را فريب داده و از فسمت آنها وارد شهر مدينه شوند، حملة لشكر شام به داخل شهر و درگيرى آنها، كمتر از يكى روز به طول انجاميد و بس از آن مدينه به تصرف سُاميان درآمد. مورخين مىنويسند:
آنان با اسب و سلاح و كغشّ، وارد حرم بيامبر شدند و مسجد بـيامبر را آلوده
 ربدريَونه كسى زنده نماند. يزيد به (مسلم بن عقبه) فرماندة نيروهايش دستور داده بود، كه بس از ازيروزى بر مدينه، سه روز جان و مال و ناموس مردم بر تو و سربازانت حلال است. و آنان هر


 آرى؛ يزيد آن كسى است كه در طغيان و ستم،كوى سبفت را الز همة ناباكان ربود


خويش كفر و زندقن خود را آشكار ساخت. وبه ممه نهماند او هيجكونه اعتقادى به



 نابودى و هلاكت مىشود.
 مساهيان خود قرار داد."() شرف و ناموس دختران بسيارى بر باد رفت و ده مـزار

 بناه اهل مدينه بود تعرضى صررت نگرفت. جنانكه حتى مروان بن حكم ـ دشمن
 (عايشه) را نحريك ساخت كه نگذارد بيكر امام حسن
 كفت: ركسى راكه من دوست ندارم، وارد خانهام نكنيده(آه و هم او بود كه در مجلس بزم يزيد ـكه به باس كشتّن امام حسين
 به به! جه صورت خنكى دارى!

## و جه رخسار كلكون و شادابى!

از كشتن حسين دلم را خنك ساختم
و انتقام خون بزركان خود را كرفتم

1- تاريخ طبرى / ا

rــ مناتب ابن شهر آثـوب / ج r / م IVA.

## 回/19

عكهس
 نمىگشت و خاندان رسالت فراموششان نشده بود، حيا و شرمى نكرده و امـل و

 بيعت هذيرفنن اين امر بود كه آنها ابردة، يزيد هستند هر كس از ايـن امـر تـر ايخطى مىكرد فوراً به قتل مىرسيد.
تعداد كشتهها بنابر نقل دابن فتيبها يك هزار و هفتصد نفر از انصار و مهاجران و و
 سال بء اتفاق افتاد.

 جريان ملاحظه آنها را بكند گفت: (رلكنكم تتلتم عثمان، شـهاما عثيان را بـ تـل رساندمايد.
بعد عبدالملك به مردم مدينه مىكفت:

انكم لا تحبوننا و انتم تذكرون يوم الحرة و و نحن لانحبكم ابداً و نـحن
نذكر مقتل عثمان.(1)

را درست نداريم.

*     *         * 

1-مروج الذهب / مسعودى /ج / م IrY.

## بشش دوّم

## قيام ابن زبير


 خوبى برايت بيش آمدهر


 عدالت و امر به معروف و نهى از منكر و وبنابر وظيفة الهي بود كه رسا رسالت و امامامت

 بود.

يزيد، بس از فتل عام مردم مدينه و غارت و انهدام شهر، باز به (مسلم بن عنبهيه فرمان داد تا با نيروهاى خود به طرف مكه برايى سركوبى قيام مابين زبيرا حركت كند.



تارين به دليل جنايات فجيع اين شخصص، نامش را از مسلم به (مسرف يا مُـجرم) تغيير داد و خداوند به خاطر كثرت جناياتش او را مهلت نداد و در بين راه مدينه و مكه در جايـ، به نام (قديده مرض سحتتى گرفت و با همان مرض به درى واصل

شد.
نيروهاى سركوبگُ يزيل، جس از مرگ فرماندهشان، تحت فرماندهى جـنايتكار ديگُى به نام (حصين بن نُمْيره كه از جانبان معروف بود و دركربلا در قتل امـام حسين
(حصصين) نيروهايش را به طرف مكه حركت داد و شـهر مكه را از هـر طـرف
محاصره كرد و تمام نقاط سوت الجبشى شهر را سنگگربندى نمود. (عبدالله بن زبير) كه خود را حاكم مسلمين مىدانست. احساس كرد نمىتواند در مسـقابل لشكــر شــام بـه سـركردگى "احـصين" مـقاومت نـمايد لذا خـود را بـه مسجدالحرام رساند و به كعبه هناهنده شد و آنجا را ثناهگاه خود ترار داد. لشكر شام، مسجد را محاصره كردند و در بلندى اطراف مسجل موضم گرفته و منجنيتهاى هرتاب سنگگ و عرَادهها را دور تا دور كعبه مستقر كردند. اگرچجه قواى اموى توانسسته بودند موضع ملينه رادرهم شكنند، ولى موضع مكه سختتر بود.
(إين زبيره در كعبه متحصن شد و دروازههاى شهر را بست. فراريان جنگ حرّه و گروهى از خوارج نجلى و مختار ثڤفى، به يارى ابن زبير شُافتند. (احصين بن نمير) فرمان حمله را براى كشتن و دستگيرى ابن زبير و يارانش، به مسجدالدرام صادر كرد. سنگهاى بزرگ، به وسيلة منجنيتها به سوى كعبه برتاب شد و عرَادهها بوسيلة سنگڭايى با بارجههاى آغشته به نفت، در حالى كه شعلهور بود، خانة كعبه راگلوله باران كردند.

كعبه، ويران كرديد و بتاهاى اطراف آن بـ آتش كثـيده شــد.

واين واتعه در روز سنبه، سوم ربيعالاول، در سال شصت و جهار بـه وتوع

## مرى يزيد




 ارضاع مسلّط شد.
 واصل شد در حاللى كه تبل از مرى او، براى بسرش معاريه بيعت كرفته شده بود.

## معاويهُ دوّم به حكومت رسيد و بـلافاصله استـعفا داد


 خورده بود و حاضر نبود زير بار فبول حكرومت برود به به منبر رفت و ركفت:







و سهس به كريه افتاد، به طورى كه اشـك از ديدكانش سرازير شد و و و كفت: صبراى ما سخت است كها از عاقبت او خبر داريم و ممددانيم كه به سزاى

كشتن عترت بيامبر و هتك صر مت مدينه و ويران كردن كعبه، كارش به
كجا مىكشد، اكنون من وبال شـا را به كردن نمى
(1) خلافتيتان.

دنيا رفت و در دمشت دفن شد.

مروان بـه حكو مت رسيد
بس از دركذشت معاويه دوم، اختلان شديدى بين مردم شام بروزكرد. از جملة امراء بنى اميه (مروان بن حكمه بزرگ خاندان بنى أمنَّه كه بسر عموى عثمان بود ور و بواسطة سن زياد، مورد احترام بنىاميّه بود و در زمان خلافت يزيد واللى مدينه بود بس از شنيدن خبر مرگّ يزيد از مدينه به شام رفت و بس از جننجال فراوان، بنىاميّه را وادار به بيعت با خود نمود.

قــام مردم بصـر -
بصرهكه پيش ازاين در برابر حكومت اموى، موضعى محافظه كارانه داشت، اين بار ناكزير به اتخاذ تصميمى جدّى شد. (عبيدالله بن زيادا كه در آن هنگام استاندار بصره بود يس از دريافت خحبر مرگ يزيد، از فرصت استفاده كرد وكوشبد به نـام المويان براى خود بيعت بڭيرد، ولى كوشش وى دحار شكست شد و از بصره نرار
كرد.
(بصره) بس از اين، با يكى از شخصيتهاى معروف ماشتمى به نام اعبدالله بن حارث بن نونل، بيعت كرد. ولى او نيز نتوانست در كار خود موفت باشد؛ زيرا شهر يكهارجه آشوب شده بود و اين بحران ناشى از درگبريهاى فبيلهأى و شدت يان يافتن


فثـار خوارج بود. مردم بصره ناحار، به ابن زبير نامه نوشتند و خــن آن، با با او بيعت
 ابنزبير ابتدا (حارث بن عبدالله ربيعه) و سبس (مصعب بن زبير)، را به بصره فرستاد و ايشان با عنوان استاندار رسماً قدرت را به دست كرفتند.

 شده و تدرت برقرارى استيلاى شديد بر سـراسـر حكـومتش را از دست داد. در حجاز (عبدالله بن زبيرهكه اكنون بيش از هر زمان مدعى خلافت بود، ازم مرگ يزيد و ضعف و اغتشاش در شام بهرهبردارى كرد و بـه اسـتقرار و تشكـيل تـدرت خـود يرداخحت و عنوان اميرالموزمنين را براى خرود بركزيد.

## وضـع مردم كوفه

مردمكوفه بس ازمرگّ (يزيده عمرو بن الحريث، نايب و جانشين (ابن زياده رالز

 در ميان اين خلاء قدرت، اشراف كوفه به سرعت نامهأى به اعبدالله بن زبيره نوشتند وازاو خواستند نا از اوضاع موجود بهرهبردارى كرده و حاكم خود دركونه

را منصوب نمايد.
آرى اعبدالله بن زبيرا كه بس از مرگ يزيد در سال \& \&، رسـماً خود را خـليفن
 خود درآورد و (عبدالله بن مطبع، راكه از ياران بسيار نزديك او بود برد رسماً به عنوان استاندار جديد كوفه نصب كرد. تاريخ ورود استاندار جديد به كور بوفه روز بنجشنـبه QY رمضان سال 90 بود.

## آرزوى عبدالله بن زبير

بزركترين آرزوى (عبدالله بن زبير، از همان ايام جـوانـى رسـيدن بـه تــرت وت حكومت بود، و به دنبال فرصت مناسب میگیت ثا اين كه معاويه مُرد و (يزيد) روى كار آمد و حضرت سيدالشهداهِ اعتراض و حركت و قبام سراسر جهان اسلام را فراگرفت. عبدالله بن زبير در ابتدا مدعى بود كه خلافت را نيز ابتداء براى خود نـى خرواهد بلكه بيــنهاد او ترتيب و تعيين خليفه بر اساس (شورايى، امت:
او براى فريب مردمه خود را مردى زامد و عابد جلوه مى داد و نماز و روزه او


يزيد زنده بود خود را به عنوان خونخخاه امام حسين اما با مرك يزيد در سال \& \& او او سخنت برگشت و معلوم شد كه اين يك شعار بيشتر نبوده، و وى به دنبال رياست و حكومت خود مىبانشد. (عبدالله بن زبيرا سعى فراوان كرد كه اعبدالله بن عمرا را با خود همراهكند واز او بيعت بگيرد. بدين منظور از راه متوسل شدن به همسر اعبدالله بن عمرا يعنى (صفيّه، خواهر مختار، وارد شد؛ بلكه او بتواند شوهرش را به بيعت بـا ابـن زبـير راضى كند. هنگامى كه (صفتّه، اين مطلب را با اعبدالله بن عمر، در ميان كذاشت، او ضمن رد اين يـشنهاد، ابن زبير را مردى رياست طلب و دنيايرست معرفى كرد و (صفيّه، كثرت نماز و روزه و عبادت ابن زبير را يادآور شد، اعبدالله بن عمره در
 مىگرديد را ديده بودى؟ صفيّه كفت: آرى|

## (1).ابن عمر كفت: ابن زبير از نماز و روزهاش همينها را مى ختراهد

 (عبدالله بن زبيرا دشمن بزرگى بنى امبه برد ولى دشمنى او فقط بخاطر دنيا بود،
 حكومت بر مال و خون مردم بود، اما در موضوع دين و عقايد هـمانند يكـديگر بودند.

 عمل را انجام مىداد.
عبداللّه بن زبير هم با بنى اميه دشمن بود و هم با خاندان حضرت عـلى
 محمد بن حنفيه رسبد. محمد حنفيه يشن ابن زبير آمده و سخن او او را تطع كرد و

 مى منتد؟! حضرت المير


عبداللّه زبير در جنگگ جمل علنأ در سخنرانى خود نسبت به مولا و اميرمزمنان على
ابن زبير خود معترف بود كه خهل سال امتى به بغض اهل بيت و بيامبر را در دل



> ا-شرح نج البلاغه ابن ابى الحديد / ج / / ص rrs.

دربارة او فرمود:


 حنفيه صداى اعتراض بلند كرده و مشاجرات لفظى بين آنها به وجود مى آمد. اين

 نفع خويش بهرهكيرى كند ضمن نامهالى به ابن حنغيه نوشت كه مى تواند به شام
 مراعات او را بكند.

 اوصاف او بر سر زبانها مىرفت ـ عبدالملكى احساس خطركرد لذا در همان زمانى كه ابن حنغيه درراه بود به او خبر داد كه اگر مى خراهد وارد دمشت شود بايد با وى بيعت كند. اما محمد بن حنفيه نبذيرفت و به مكه بازگشته و در شعب ابیى الب الب در كنار برخى از باران كوفى خود سكنى گزيد. بار ديگر كشاكش بين اون او او وابن زبير آغاز
 شده و به طائف آمده و هر دو عليه ابن زبير تبليغ مىكردند. در در آر آنجا ابن عباس در سال 1 ورحلت كرد و ابن حنغبه بر او نماز گزارد. ابن عباس از جمله مخالقين سرسخت ابن زبير بود. او از ابتدا با ابـن زبـير بـه

مخالفت برخاست.

$$
\begin{aligned}
& \text { r.r. }
\end{aligned}
$$

 مشابه آنها با ابن زبير مشاجره میكردي









 (1). اطران او براكنده شوند

ابن ابى الحديد مىنويسد:
"اعبدالله بن زبير از بخيلترين مردمان شمرده میشد بدرش هم هم بخيل


 تصرف در اموالش محدوديتايجاد كند. عبدالله جارهانديشى كردي و با با
 برد و ديكر او را مانع نشد.".

*     *         * 

ا-ـبلازرى /ج 10 ص 198.

## مختار در كنار عبدالله بن زبير








 كنم اما با يك شـي
ابن زبير گفت:كدام شُرط؟



 مختار گفت: اين جه حرفى است؟ اين اين يك كلى يوريى است. به خدا سوگّند با تو بيعت نمىكنم مكر با ممين شرايطى كه كفتم.




 زبير نگران وناراضى هستند و نمايندة اعزامى ابن زبير را ننذير يرفتهاند و تأكبد كردكه

اكر شيعيان عرات رهبرى دلخواه داشته باشند تدرتى عظيم خواهند بود. وقتى مختار دريافت كه ابن زبير مرد درستى نيست از وى جلا شلـ و به كونه رفت.

ابن زبير كه در دل دشهن اهل بيتمٌ

## "اجهل سال است كه كينٌ شما را در دلم بنهان داشتهام.ه

الما مختار با آن روحية خاص خحودش. شيكونه مىتوانست با مـردى خـبيث و جست، جون ابن زبير، كنار بيايد و با او همكارى كند.

## روش عبدالله بن زبير

عبدالله بن زبير (در اوايل حكومت خودد) براى فريب مردم و و تحت تأثير قرار دادن شخصيتها، در منبر خطابه، دادٍ مظلوميت سيدالشههداء الما حون بايهه هاى حكومت را مستقر ساخخت ـنه تنها از اين شعار دست كثيد، بلكه بر حضرت ختتمى مرتبت خطبهُ نماز بر ايشان صلرات نفرستاد و جون مردم بر او اعتراض كردند ـ باسخ داد. اواو بازماندگان بد طبنت داردكه اگر من به ذكر وى بهردازم، شاد و مسرورمىشوند و ${ }^{(1)}$ (1) حال آنكه دوست ندارم جشمانشان بدين امر روشن گردد

## تبعيض اساس حكومت اموى

مياست حكام اموى بر اساس تبعيض نزادى بود، و مردم مسلمان را دو دمته
كرده بودند:
ا-صرب.
Y- Yموالى بعنى غير عربها كه عمدتأ ايرانى بودنل.

البته بنيانگذار اين سياست، عمر خليفهُ دوم بود(") و معاويه كه از طرن عمر، استاندار شام بود اين سياست را الحياء كرد و در زمانى كه خود را خليفنة مسلمين مىدانست، با بخشنامههايى اين شـيوه تبعيض نـرادى را تـحكيم كـرد. وى طى بخشنامهاى به زياد بن ابيه كه سـت استاندارى كوفه و بـصره و نـارس را داشت
nمراقب ايرانيان باش، هركز آنان را با عرب همبايه قرار مده. عرب حق دارد از آنان زن بكيرد، ولى آنان حق ندارنداز از عرب





سياست تبعيض نزادى بنى اميّه و بى عدالتى هاى آنان نسـبت بـه غـير عـرب، موجب خشم عمومى مسلمانان غيرعرب شد. وايرانيان كه سابقهُ فرهنگ و تمدّن
 جان از اين مكتب دفاع كردند، از زمان خليفنٌ دوم عمر، سياست تبعيض عرب ري رو
 ايرانيان و علاتهش مهمى داشت نه اينكه ايرانيان خود را نزاد برترى مى دانستند، بلكه خواستار عدالت اسلامى بودند. (r)
به علت همين سياست بنىاميه، ايرانىها ممواره منرصد افدام به مخالفت با آنها بودنل، جنانجه نه نتط با مختار و ابرامبم اشتر بر ضلد عبدالملكى قبام كـردند بلكه به اتفاق (عبدالرحمن بن الشعث، بر علبه حجاج همداستان شـدند.

ا و Y- بـ كتاب "بر الميرمؤمنان على

واتع\& كرباء به فرمان ايزيده و به رهبرى وابن زياده و فرماندهى پابن سعده و و
 وقوع بيوست.
يزيد در مدت سه سال و اندى از حكومت خود، جنايانت بزرگى را مرتكب شد.
 بيامبرأ آرى؛ عامل مهم تشكّل شيعيان و سازمان يافتن آنان كه بـاعث قـبام بـام بـر عـلبه بنى اميه شد، سياست ضد اسلامى بنى امميه، خصوصاً جـنايت بـىسابقهُ آنـان در فاجعة رعاشورانه مى باشد.

## بغش سوّه

## قيـام توابين




 كرده ولى او را ميان دشمنان تنها كذاردند وبه يارى او او نشتانتند، آنان كنتندا ايـن


 وسيلة بنج تن از سران سالخوردة شبعن عراق تشكيل شد كد عبارت بودند اند از: اـ سلبمان بن صرد خزاحى「ץ- عبداللة بن وال تمبيمى r-
 هـ عبدالله بن نجبه فزارى

كرفبان به رهبرى اين ينج تن قيام كردند. و در اين هنگامه بود كه اسليمان بن


 بكديكر را در انخخلهه، خارج ازكوفه، در اول ربيعالثانى سال بعد، يعنى سال




او را تنها گذاشته بودند آنها با استناد به آين شريفهُ قرآن مجيد كه مي فرمائه



 توابين در بی توبه و كشته شدن خويش بودند تا خطاى خـود را جـبران كـرده باشند.

زمانى كه (توابين) حركت خويش را آغاز كردند، شهر كوفه و بـصره بـه دست
عمّال عبداللك بن زبير بود.
در اين هنگام مختار مم دست به حركت زد، اما روش او با روش توابين تغاوت


بيتريّ بود.

 شهادت المام مسين


مختار كوشيد نا توابين را متقاعد سازد كه ميجكونه اقدام عجولانهاى نكرده و
 تفاوت اساسى توابين و مختار در ابـن است كـه تـوابــين اعـتقاد بـه امـامبتِ امــام زينالعابدين حسين بلكه اول خود قيام كنند و اكر توانستند حكومت را در در دست بكيرند آن وتت از امام

لكن مختار به حساب ظاهر به عنوان نايب (محمد حنغيه) فعاليّت مىكرد، لذا توابين از بشُتيبانى مختار امتناع كردند.
دراولين جلسه سرّى كه توابين در سال اء، بس از از حادثهُ كربلا بركزاركردند نام

لكن مختار يس از مرك يزيد در سال و\& بو به كوفه وارد شد و مبارزه خود را بنام
محمد حنفيه آغازكرد.
 مستوليت مستفيم در اين كار امتناع ورزيدند، مختار هم به سوى محمد حنـيفيه رفت.

بودند مى رساند كه دورة شد يد تقيّه آغاز مى شود.
 از ذكر نام امام سجاديلِّ女 به عنوان رهبر خود تا هنگامى كه در سقوط كامل حكمرانى امويان موفق شوند، خوددارى كنند.
در دبيعالثانى سال هو 0 توابين با شعار اليا لثارات الحسين، نهضت خود را آغاز نمودند.

عمده شيعيان، دل به فيام (توابين" به رهبرى اسليمان بن صرده) بسته وبه دور او گرد آمده بودند. مختار، با اين گروه از شيعيان ديداركرد و به آنان گفت: اسليمان بن

صرده بيرمردى است كه تدبير كار ندارد و رموز جنگى را نمـدداند، او مى خراهـد شمـا را بن معركهاى بكشاند كه هم شها را به كشتن بدهد و هـم خحود كشته شود. اما من مى خراهـم كارى كنم كه در تاريخ ضربالمثي شود و مأموريتى را انجام دهـم كه ولئ و بيشواى شما مرا به آن دستور داده است، من مـى وخواهــم دمـار از روزگـار دشمنان شما درآورم و همه را از دم تبغ بگذرانم و دلهايتان را شادكنم، جس با من باشيد و فرمان مرا الطاعت كنيد. (1) اما تـوابـين كـه تـصميم خــود راكـرفته بـردند كنتهماى مختار را رد كرده و بر انجام خواستهماى خود تأكيد كردند.

هركت تو ابيت به ميدان جنـ توابين در ماه ربيع الثانى سال 90 حركت خود را در نخخلةكونه آغازكردند و از آنجا به سوى نيروهاى (عبيدالله بن زياده حركت كردند.

 بازكشتند.
استاندار ابن زبير كوشبد تا آنان را از اجراى نقشههايشان منصرن سـازد و بـه سليمان بيشنهاد كرد نا صبر بيشه كند و منتظر بماند نا ابن زبـير، الرتشـى را بـراى يهوستن يه آنها مهيّا كند، لكن آنان از هر كونه ممكارى با عبدالله بـن زيسير امـتناع ورزيدند.
توابين معتقد بودند كه بايد از فاتلين امام حسين لِّهِ انتقام بگيرند و امامت تشيّع را مستقر سازند و يا اينكه كشته شوند. (توابين، قبل از حركت به سوى دشمن، از نخيله كوفه به كربال رفته و دركـنار تربت باك امام حسين طلهِ و شهداءكرباء كرد آمدند و به شدّت كريستند و عزادارى

كردند، به طورى كه بارها بیهوش مى ششدند و از ارواح شهداء استمداد و از خدا
 دائتند．

زمانى كه لشكر توابين به حدود دهكد：رقرقيا، در نزديكى شط فرات رسيدند، بعد از مكث كوتاهى به سوى منطقة حساس（عين الوردة، حركت كردند؛ زيرا به آنان كزارش داده بودند كه دشمن با اسى مزاره نيرو از لشكريان شام به سركردكى اسر （ابن زياده به سوى آنان حركت كرده است．

## شكست توابين

نيروهاى توابين، در منقطة اعين الوردة، با دشمن مواجه شدند، ابن زياد فرمانده：


 شدت آخاز شد و توابين جون از روحيه شهادتطلبى بـرخـوردار بـودند، جـانانه مى جنـگيدند و بیمهابا به تلب دشمن يورش مى بردند و فرياد توابين به رالجّـنه،
 كثتار عظيمى از نيروهاى دشمن كردند．
（سليمان، به وسيله نيروهاى（حصين بن نميرا به شهادت رسيد و آن آن ه ن نفر از سران شيعه، يكى بس از ديگرى، فرماندهى توابين را به عهده كـرفتند تـا اغـــلب نيروهاى آنان كشته شدند و عدهالى از آنها هم راه فرار را بيش كرفتند، و وبا غلبن لشكر شام، بثاياى آنان به سوى كوفه بازگُتند．

## بغش چهمارم

## قيام مختار

 حكومت يزيد به اعبدالله بن زبيرا رو آوردند و و دعوت او را را بـذيرينتند.





 اختبار آنان ترار كرفت.
در جهت انتصادى استاندار مبداللل بن نبير دركوفه كنت: رمن شـما را به سيره و روش عمر و مثمان اداره خوامثمكرديا




كنارهكيرى مردمكوفه از استاندار ابن زبير شد وعلت اصلفى ييوستن مردم به نهضت مختاركرديد．





 جمعيتها را براى ابن عقيل گرد آوردى؟ مختار گفت：شحير من زير هرجم اعميروا هناهنده شدم（عمروا هم گراه شد．عبيدالله كنت：اكر（حمرو）كواه تو نبود تـو را را مىكشتم．سبس دستور داد مختار را به زندان انداختند．تا امام حسـين كشت．بعد از آن مختاركسى را نزد（عبداللّه بن عمرا شوهر خخراهر خود（صفيه）
 داد او را آزاد كند به شرط آنكه سه روز بيشتر در كوفه نماند．مختار هم به حـهـهـاز

آمدن مختار به كوفه كه مصادن با آمادكى توابين براى خروج از شهر بود، طبعا شخصيت سليمان و سابقة او بسبار زيادتر از مختار بود و لذا مختار نمى توانست در برابر او شيعبان را به سوى خويش جذا ولا كـبا كند．در عين حال اعتقادى نيز به اقدام سليمان نداشت، ولذا بارها دربارة سليمان به صراحت اظهار میكرد كه： （لا علم له بالحروب و السياسة، رسليمان، آشتنائى با بنـك د سياست ندارد．


باى خود نشاندند، دسنى بر مرش كشيدند و فرمودند：الى زيركا الى زيرى،． روزى مختار با（معبدالجدلى）ديداركرد و به او گنت：اهل كتاب بر اين اعتقادند

## بر امام سجّادِّ

كه مردى از فبيلة (ثقيف) بيا مى خيزد، باگردنكشان مى ستيزد، به يارى ستمديدكان مى شتابد و داد مستضعفين را مىستاند. آنان ويزُكيهاى اين مرد را بيانكردهاند، عمه اين خصوصيات بر من منطبن است. مكر دوناى از آنها. يكى اينكه او جوان است و من از مرز شصت سالكى كذركردهام؛ ديگر اينكه بينايى او قوى نـيست و مـن از عناب تيز بينترم.
 ساله و شنتاد ساله جوان قلمداد مى شدهاند. اما از نظر بينايى، تو جه مى دانى شايد به ناراحتى مبتلا شوى و از مدرت بينايى تو كاسته شود. مختار كنت: اميدوارم كه جنين باشد، انشاءاللّه. در جريان شكست قبام حضرت مسلم (ابن زياده، مختار و مينم تمّار و عبداللّ بن الحارث بن نوفل را دستكير و زندانى نمود. عبداللّه تيغى تيز خواست و كفت: از كثته شدن به دست ابن زياد در امان نيستم، بنابراين مى تورامم بدن خود را الز مو باكى كنم. مختار به او كفت: جنين نيست، اين مرد بدسرشت، نه من را و نه تو را نخواهد كشت و ديرى نخواهد بابيد كه تو فرماندار بصره مىشوى، مبثم تمّار كه سخن آن دو را مىشنيد، اظظهار داشت: ایى مختار! تـو بـه خــونخوامـى حـضرت حسين بيشانى او خوامى كذارد. مدتى كذشت و بيشُويى هر دو نغر به وقوع بـيوست:
(r). عبداللك به فرماندارى بصره رسيد و مختار به خونخواهى حسين شبعبان با مختار عهل و بيمان بستند كه او را يارى كنند، و مرتب دسته دسته با

 مى داد. لكن دشمنان او كه عبارت بودند از (حمر بن سعده، فرماندا كل نبروهاى

اــالشذ الثار / ابن نما.
Y- شرح نججالبلاغ / ابين ابى العديد /ج ا / م • 11.

كوفيان دركربلاء و شهر بن ذى الجوشن، و اشبث ربعى و و رزيد بن حارث اركه همه


 كوفه بر شما يورش آورد．
لذا عمال حكومت ابن زبير دركوفه، با ممكارى عناصر خائز داخلى، در در يكـ
 انداختند．



 زبيرا مختار از زندان آزاد شدي
 محزمانه مردم را به تبام دعوت مىكرد به به طورى كه قبل از از اعلام رسمى قبام و علنى
 بيعت كردند．
طبرى مىنويسد：سال وء（مثنى بن مخر بن عبدى）در بصره مردم را به بيعت با مختار دعوت
（مثنى）از سران و بزركان بصره بود．وى از شيعيان مخلص و محبّان سرسخت امل بيت

 به ملاقات محمد حنفبه آمدند، محمد حنغيه آتانـان را با باكرمى بذيريرنت．

 بيت
 اجازه نمى فرماييد از او كناره كيريم．




الحُسَين...)


 سجادبلا عرض كرد ورك





يارى دمند د من تو رادر اين امر نمايند: خحود ترار دادم بس بـ آنبه ملاح مى دانى در اين زمينه اقدام كن.

مران شيعه، با دست بر و اطمينان خاطر از محضر امام مرخص شدند وبا خود
 آرى؛ سران شيعه به كونه برگثشتند و شيعيان را در جريان كار ترار دادند. مردم منتظر بودند كه خبر تطعى از مدينه برسد كه با رسيدن اين خبر تصميبم همه تطعى شد كه دست به تيام و خونخواهى خون امام حسين

## جكو نگى قيـام مختار

منگامى كه مقدمات تيام فراهم هم شد تنى جند از سران شيعه با مختار ملاقات كرده و بيشنهاد كردند اگر مردى تون ابراهيم فرزند مالك اشتر، به ما بیيوندد امبد زيادى به بيروزى خواهيم داشُ.
مختار هم حرف آنها را قبول كرد و با ملاقات با ا(ابراهيم اشتر، او را قانع ساخت كه با او همكارى كند و بالأخره أبراهيم با مختار بيعت كرد. هـهُ كارها به طور سرّى انجام مى شد تا اينكه بالأخره استاندار ابن زبير ازكارهاى مختار آكاه شل. لذا روز دوشنبه دوازدهم ربيعالاول سال 99 در شهر كوفه اعلام حكومت نظامى شد و قبل از آغاز رسهى قيام، درگيرى آغاز شد. در اولين درگيرى رييس یليس كوفه به دست پأبراهيبم اششتر) كشته شـل
مختار رسماً فرمان قيام را صادركرد و دستور داد كه شعار ايا منصور امتهر را بلند كنند و شعار ديگر (يا لثارات الحسينه" بو2. در آن دوره اكثر شيعيان خالص و هسته مركزى معتقدين به مسـلنة ولايت، دار

فانى را وداع كُته و ازنظر كتّى كاهش يافته بودند.
در آن زمان اكثر مردم و شيعيان و موالىى (ايرانيان) در وضع واوضاع نااميدكننده و بسيار سختى بودنل و قادر به تشـخيص و تمايز مكتب ولايت و... نبودند از اين

جهت به نظر مىرسدكه براى اينها فتط (مختار) كافى بود، ازاين رو مردم به آسانى جذب تبليغات بلبغ و موفقيتآميز مختار براى محمد حنفيه، به عنوان مـهدى و ور انـي منجى نجاتبخش شدند و ظلم و بیعدالتى موجود و فشــار نـاشى از آن مـوجب جذب مردم به مختاركرديد.
 مقيم عراق به نهضت مختار، بيس از هر طلاينغ دهعر بود. قبل از ظهور اسلام، عراق جزء تلمرو حكومت ابران بود و اكـئر امـل عــران،
 ايران بود كه كاخ (ايوان مدائن) معروف است.
 آنكه اميرمومنان على
 علاقه و ارادت زيادى بيدا كردند، بنابراين شيعيان حضرتش از ايرانيان در عـراق (1). فراوان بود

آغاز قيام مختار

 و زيردست بودند، امروز همه با غرور و احساس حـزت، دسـنه دسـته بــ مــنـار

مى پيوستنا.
سبيدى صبح از انق طالع شد و باران برای نماز صبح حركت كردند، مختار رهبر قيام جلو ايستاد و نماز صبح بركزار شد، شاهدان آن نماز از جمله (حميد بن مسـلم،


مىكويد：نماز صبح را به امامت مختار به جاى آورديم، او در ركـعت اول بس از حمد، سوره（والنازعات، و در ركمت دوم سورة اعبس، را با لحنى زيبا وكيرا قرائت كرد سبس كفت：به خددا سوگند، بيشـوايى فصـيحتر و خـوش لهجهتر از او نــديده بوديم．
از آن طرف ابن مطيع（استاندار كوفه）دستور داد، منادى ندا دهد تا مـردم در مسجد جمع شوند و به اراشد بن اياس، فرمانده ريبس هليس شهر كفت：برو و اين
 （راشد، بانگ برآورد ：（الى مردم！بدانيد كه هر كس امشبّ، بـه مسـجد نـيايد،

 مطيع، براى مقابله با（مختار، از نيروهاى ضا

 تدرتى بيدا كنند، لبه تيز شمشيرشان، متو جه آنان خواهد شد و و روزگارشان سياه و تباه خواهد گشت ．

پيروزى مختار
 و تار و ماركردن دشمن، وارد بازار شدند و به مسجد بزرگ در مركزكوفه، رسيدند و رابن مطيع）استاندار نگونبـخت מابن زبيره و نيروهاى باقى ماندهاش به قصر بــناه

نيروهاى مخخار و ديگرگروهها در ميدان و جلو مسجد و بازار، سه روز اطراف تصر را به محاصر：كامل خود درآوردند． （نصر بن صالح）كه يكى از شاهدان عينى است میگريديد

ابن مطيع استانداركونه و طرفداران وى در مدت سه روزى كه در دارالعماره به محاصر: كامل نيروهاى مختار افتاده بودند، غذايشـان آردي آرد بود.
 يكى از درهاى حفاظتى تصر بود، بالباس زنانه، دور از از جشم نيروني



 كروه از تصر بيرون آمدند و با صد و هشيتاد درجه تغيير به مختار بيوستند و با بار ار بيعت نمودنل.
بس از خروج محاصره شدكان از تصر، مختار و فرماندهان او، فاتحانه وارد تصر شدند، و روز ديگر مختار خـطبهاى طـولانى بـراى مـردم خـوانــد، مـختار بس از

 بيامبر موسى بن عامر كويد:

 نبرد با منحرفان و دفاع از مستضعفين، بيعت مىكنيد.



 كل مبلغى كه در حين تصرفك كوفه در خزانه بيتالمال به دست مختار افتاد مبلغ

$$
9 \text { ميليون درهم بود. }
$$

سبس مختار به نصب استاندارهاى جديد بـرداخت و اسسـاندارهـاى ارمـنيه، آذربايجان، موصل، مدائن ... را تعيين نهود. دركتاب ذخاير جنين آمده است: مختار بن ابى عبيد دركونه بسال و9به طلب خون امام حسين بيتالمال كوفه هفت ميليون دينار بيافت، بارهاى از آنها را براى اهل بيت فرستاد و


سهه جبهه در مقابل مختار
「- جبهه (اعبدالله بن زبير" به رمبرى مصعب، برادر عبدالله.
 شـر، خولى، سنان بن انس و شبث بن ربعى.

فعاليت مروان در شام
(مروان حكم، بس از مرگ يزيد و كناره كيرى فرزند يزيد از خلافت، خود را به عنوان خليفهُ مسلمين مطرح نمود و سران شام با او بيعت كردند. او بس از تثبيت موقعيّت خود در شامات، تصميم گررفت به حساب قـدرنهاى مــخالف حكـرمت الموى برسد، بنابراين تصميم گرفت لشكرى را به حجاز، براى سركوبى ا(ابن زبيراكه
 عراق، به رهبرى مختار و ابراميم اشتر، تجهيز نمايد. اين دو لشكر يكى به سركردگى (جبيش بن لجه قينى، به سوى حجاز، و ديگرى

به سركردگى „عبيدالله بن زياده را به عرات گسيل داشت. مروان به ابن زياد فرمان داده بود كه در صورت مسلط شدن بر عراق و اشغال كوفه به عنوان حاكم عراق، دركوفه مستقر شود و به محض بيروزى بركوفه سه روز جان و مال وناموس مردم آن جا به او و لشكريانش مباح و حالل باشد. اما رابن زياده به علت درگيرى در منطقهُ جزيره با استاندار و نماينده ابن زبير، تا يك سال مونق نشد به مركز عراق حمله كند.

## مرگ مروان و روى كار آمدن عبدالملك

 مروان حكم جس از حكومت كوتاهى دركذشت و عبدالملك فرزند شـيطان و سياستمدار وى به عنوان خليفه جاى بدر راگـرفت. در زمـان دولت عـبدالمـلكـ
 السلامى آن روز را به زير حكومت خود درآورد. وى ازكسانى بودكه قبل از به حكومت رسيدن با قرآن و مسجد سر و كار داشت و از آن لحظهاى كه نويد حكومت به او داده شد با قرآن و مسجد وداع كرد. دانشمندى به عبدالملكى گفت: شنبدمام شراب مى خورى، عبدالملك گفت: از نو تعجب مىكنم كه از شراب خوردن من كه خون أنگور است ناراحت مى مسوى، امـا از اينكه خون مردم رامیى خورم ناراحت نمىشوى! خود (عبدالملك) مىگفت: هنگامى كه به حكومت نرسيده بودم از ريخته شدن خون كنجشكى ثاراحت میىشم ولى اكنون از اينكه (حجاج) اين هـهـ جـنـايت مىكند و خون مردم را مى ميزد ناراحت نمىشوم. (عبدالملك، بزركترين هدفش، تسلّط بر دو كشور عظيم حجاز و عراف بـود و مجدداً ابن زياد را براى سلطه بر عراق، در مأموريتش تثبيت كرد و فرمان داد كــ مشكل عراق را حل كند و خود در آنجا حكرمت كند.

ابن زياد كه در منطفْ جزيره در شممال عراق، نتوانست بر عمال ابن زبير مسلط

 در آن استان حكومت میكرد.



 همان نزديكى ميدان نبرد به خاك سيردندريند.

 طرف خلينه اموى با هشتاد هزار نيرو، به سوى ما در در حال حركت استا
 سهس ممگى تصميم گرفته به كوفه برگردند.











كرسيها برابر او نشسته و با او گفتگو مىكنند.

فعاليت مخالغان داخلى
چس از رفتن (ابراهيم اشتره كرنه از نيروهاى رزمنده خالى شده بود و مختار تنها
 الان زمينه خوبى بيش آمده و بايد كار مختار را تمام كنند، و به بيروزى شيعيان و خونخراهان امام حسين عرب، كه همه از عاملين فاجعهُ كربلا بودند، در ماه ذى حجه سال وءنيروهاى خود را سازماندهى كردند و در كوفه سر به شورش و قيام زدند، و اين در حالى بود كه عمد: نيروهاى مختار به فرماندهى ابراهيم الشتر، از شهر خرارج شده و و در در ساباط مستقر و آماده جنگگ با عبيدالله شده بودند. نيروهاى شورشى در 9 نقطة حساس كوفه مستفر شدند، ولى عمده نـيروهاى آنان در ميدان (سبيع) تجمع كرده بودند. مختار كه كاملاُ در جريان توطبهُ شوم كوفيان قرار گرفته بود، احساس كـرد كــ بدون فدرت كافى و حضور رابراميم اشتر، كارى از يـش نمى برد. از اين رو بلافاصله مأمورى را فرمان داد نا به سرعت، خود را به ابراميم و نيروهايش برساند و از آنان بخراهد كه هر جه زودتر به كونه بركردند. مختار و يارانش، به شدت در محاصره دشمن واقع شده و اوضاع شهر كـاماكً حساس و خطرناك شده بود و بنابراين مختار كارى كرد تا ابراهبم با نيروهايش به شهر برسند.
شورش كوفبان، به سركردگى اشراف كونه، همه محلات و مراكز حساس را فرا گرفت. و تمام راهها و مبادين و دروازهها، به وسيلة آنان مسلود شده بر بود اينك نصر كه در قلب شهر، واقع شده و محل استقرار محتار است در محاصرة كامل درآمده است. به طورى كه مختار و بارانش، حتى براى تهية آذوته و آب به شدت نحت

فشار فرار داشتند. و هر آن احتمال سـورط نـصر وكثـته شــدن مـختار و بـارانش

آرى؛ مأمور مختار به سرعت، خود را به ابرامبم اشتر رماند و او را در منطتة (ساباط) ملاقاتكرده و بيام مختار مبنى بر حساس بودن وضع مركز اريز و لزوم بازكشت فورى را به او رسانيد. ابراهيم، همان شب بدون درنگ، فرمان بازكشت نيروها را صادركرد. نيروهاى ابراميم وارد شهر كوف شدند و در مسجد جاي سهس نيروهاى هر دو طرف با يكــيكر دركـير شـدند تـا ايـنـكه تـعداد زيـادى از شورشبان كشته شدند و هـه نغر از شورشيان به امارت درآمدند. از مبان ه0ها اسير، تعداد YFA نفر از مسبيّان و عاملان فاجعه كربلاء، شناسايى شدند و آنان را از ميان اسراء بيرون آوردند. مختار، فرمان داد همه راكردن بزنبد و يكى يس از ديگرى اين مجرمان را بيش آوردند و مهـ راگردن زدند.

آعاز انتقام از قاتلان امام حسينِ
مختار، بس از مسلط شدن بر اوضاع شهر، و قلع و تمع شـورشيان و اعـدام حدود •ک نغر از عاملان نحادثه عاشورا، فرمان داد تا منادى در بالاى مأذنه نـدا دهدكه: (هر كس به خانهاش رود و درب خانهاش را ببندد در امان است، مكر آن كسى كه شريكى در خون آل محمَد سران شورشى شهر، كه عمدتأ دستشان به خون امـام حسـين حساب كار خود راكردند و نهميدند، اين بار غير از دفعات قبل است و خطر جذّى

شورش داخلى شهركونه، عليه مختار، در روز جهارشنبه YF ذF با بيروزى مختار به بايان رسيد و بقاياى سران شورشى، به سوى بصره گريختند و در بناه مصعب بن زبير درآمدند.

در اين هنكام مختار تصميم بر فلع و تمع، فاتلان امام حسين
 كشتهاند در اين دنبا با امنبّت و آسايش زندكى كنثد، كه اكر جنين من ناصر و خرنخواه دودمان بيامبر نيستم، بلكه من ممان كذًابى كه به من نسبت
مىدهند خوامم بود.

 لوث وجود آن جانبان باكى سازم!

 سزاى اعمالشان رسانيد. تعداد تخمينى همه كسانى كه به جرم شركت در حـادن كربلاكشته شدند حدود سه هزار نفر ذكر شده است. (شمر بن ذىالجوشن، در نيمةُ راه فرار به بصره به دست فرستادگان مختار به

قتل رسيد.
مختار ابتدا به عمر بن سعد امان نامهالى داده بود و در آن قيد كرده بود كه او در امان است هالا اذا احدث حادثه مخر آنكه (اعمر سعده در جريانى بر علبه مختار شركتكند، هنگامى كه در اين گيرودار اور را دستگيركردند، او المان نامه را نشان دان داد، بدو گفته شد فيد مذكور میتواند شامل هر حادثهالى بشود حتى ورود يا خروج از خانه.

مختار روزى به يارانش گْت: فردا مردى بزرگ قدم و جشم گُود و بزرگ ابرو را مىكشم كه از قتلش مزمنان و فرشتگان مقرّب شاد شوند.
 و يسرش را نزد عمر سعد فرستاد و به او خبر داد، عمر گفت: خدا يدرت را جزاى
(1). خير دمد جكونه مرا مىكشد بعد از عهد و بيمانى كه به من داده است ناكْته نماند كه خواهر مختار، ممسر عمر سعد بود و واز او فرزندى به نـا نام حنض

آررده بود.
روز ديگر، مختار ابو عمره رابه دنبال عمر سعد فرستاد، ابو عمره (عمر سعده را
 را نزد مختار آورد، مختار به بسرش حنص كه رئ بيش او نشسته بود كفت: اين سر را



 فرستاد.

خاطرهُ منهال
منهال بن عمرو مىگويد: بس از زيارت خانهُ كعبه، از مكه عازم مدينه شدم و خدمت المام سجادن⿻
 سجادلِّل، ، هر دو دستش را به دعا بلند كرد و جنين فرمود:
 خدايا، سوزش تيغ رابه او بجشـان، خدايا سوزش تين را بـ او بر بجشـان، خدابايا سوزش آتش

را بـ او باو بجـنان.
ابو مخنف از امام باقر تير حرمله واقع شد، امام حسين بِّهِّ دشمن را نفرين كرد و فرمود:

# （．．．و انتقم لثا من شولاء الظالمين، 

（1）خدايا انتقام ما را از اينها بكير










 كسبل داشت و خود ممجنان آن جا ماند．ديرى نباييدكه مأمروان با با تاخت بري بركيشتند

 （رلمىاصغرا و جانى حادنها كربلا بود．



خدايى را شـكر كه به جنكم افتادى！
 حاضر بود كنت：بفرماييد فربان！مختار دستور داد：اول دو دستش را بزن．

اــتاريخ طبرى／ج 0 ／FFA．

او بلافاصله با ضربتى سخت دو دست نجس او را النكند (آرى اين هـمان دو دستى است به با يكى كمان را میگرفت وبا ديكرى تير را و يكباركلوى طفل بيگناه امام حسين داده بود. آرى اين دو دست بليد بايد فطع مىشد). سـس فرياد زد دو بايش را نيز
 مى مورد كه باز مختار صدا زد: آتش، آتش. و بلافاصله، جوبهاى نازكى را روى جسد انداختند و آتش زدند و جسد آن جنايتكار در آتش سوخت. منهال كريد: من مـجنان با جشمان حيرت زده، در كنار مختار ايستاده و مـنظره را تـمانـا


 خدمت على ين الحسين امام سجادئِ
 بلندكرد و دويار فرمود: اخخدايا، سوزش شممشبر بر او بجششان و خ خدايا سوزش آتش را بر وى بحتشان.

شنيدى18

 سجدهاش را طولانى كرد، سجس برخاس
 رسيد به، من دراينجا تعارفكردم وكنتم: ایى امير، اكر لطف كني و براى رنع خستگى جند لحظهاى به منزل من تشريف بياوريد و تنغيير ذانثفاى

بدهيد و جيزى ميل بفرمايبد. مخختار نكاهى كرد وكغت: منهالا تو جهار دعاى امام سجادطهِ را برايم كنتى و خداوند دعاى حضرتش را به دست من به اجابت رساند، آنگاه مرا به غذا دعوت مىكنى؟ خير، امروز وتت روزة شكر است و به اين نوفين

(1).

حنـك مختار با الرتش شلم
جس از تلع و قـع شورشيان داخلى وكشتار عاملين فاجعغكربلاء، دومين مرحلة انتهام، آغاز شد. و آن سركوبى ارتش شام بود كه به فرماندهى رابن زياده در حوالى موصل مستقر شده بودند. تمام مهّت مختار، بـعد از سـركوبى شـورشبان داخـلى وكـــــار فـاتلين امـام حسين
 قوى براى مقابله و جنگك با ارتش شام كسيل داشت. ارتش مختار با شور و هيجان و نظم و ترتيب، غرن در سلاع كه ممغ آنان كمتر از . رابن زياد، اين گرگ خون آشام، كه براى جندمين بار با ارتشى بزرگ به سـوى برى عرات حركت كرده، مست و مغرور، ارتش خود را سان میديد. ابن زيـاد از ورود ارتش مختار به فرماندهى ابرامبم اشتر با خبر شد. ارتش ابن زياد به استعداد هزار مرد جنكى با تجهيزاتكامل در مقابل مختار در ساحل نهر اخاذرا مستقر شده بودند. جنگ بين دو طرف آغاز شد و در همان اوان جنك (حصين بن نمير) معاون اول

ابن زياد به درك واصل شد و اين اولين بيروزى براى ارتش مختار بود.

 درآويختند تا غروب شد و هوا رو به تاريكى رفت و ستاركان ظاهر شدند و و ور وتش مختار با شور و شعف هصحنان به جنگ ادامه مى دادند. مورخين مىنويسند: ابراميم جنان تهرمانانه مى جنگيد و ارتش مختار مرار را رهبرى
 كمتر از • ب هزار نفر شكست خوردند.

## پيروزى ابراهيم اشتر بر عبيدالله

هدف اصلى (ابراهيم، اين بود كه رابن زياده سالم از معركه نگـريزد. بـنابرايـن

 زياده روبرو شد. ابراهيم آنجنان ضربتى بر بيكر دابن زياد، فرود آوردكه از وسط كمر



درغلطبد و مانند كاو كه سرش را بريده باشند صدا مىكرد.
 دانست. شمو بودكه در فاجعd كرباء، رهبرى همغ جنايات را به عهده داشت ويزيد نسبت به او كمال اعتماد و علاته را داشت و بس از شهادت المام حسين تزد يزيد مقام برتر و بالاترى يافت.
 بود و اين عجيب است.
رابن نماه از شعبى نقل مىكند كه روز كشته شدن ابن زياد، به دست ابـراهـبم

اشتُر، درست روز عاشوراى سال \&V بود و سنِّ ابنزياد در آن روز 4 با سال بود. واين شايد يك اتفاف معمولى نبود و خداوند خواسته درست در ممان روزىك المام حسين انتعام خون آن مظلوم را از قاتل او بگيرد.
 (به تعداد سرهاى شهداى كربا>) و اسامى آنان را در ورقى نوشتند و به كوششان آويختند تا هر سر معلوم كردد كه از آن كيستـ.

 او دادند.
مــنگامى كـه ايـن خـبر بـه مـختار داده شــد، وى از شــّت هـيبان و شـادى مى خواست برواز كند. مختار و مردم همه شاد شدند و آن مجلس عملاً تبديل به يك جشن شد.

## سر عبيدالله در تزد مختار

آرى؛ هنگامى كه سر ابابن زياد، و ديگر جانبان لشكر شام را نزد مختار آوردند

 جلو رابن زياد، نهادند سر سفرة غذا نشسته بود و اكنون سر ابن زياد در حاللى مقابل.
 باى خود را روى صورت نجس وابن زياده نهاد و سهس به غلام خود گفت: اين كفش را ببر و شستشو بده و آن را طاهرش كن، زيرا آن را به صورت الها

## سو عبيدالله نزد امام سجّادطِ

مختار دستور داد سرهاى بريده آنان راكه حدود V. سر مى شد در در همان محل دارالاماره كه سرهاى شهداى كربال را نصبكرده بودند نصب كنند، آنگاه سرها رابه
 دارند.
هنگامى كه مأموران مختار، به منزل امام سجادنِّغٌ آمدند، حضرت سر سـفرة طعام نشسته بودند.
حضرت از اين خبر خوش و ديدن سربريد: ابن زياد، بسيار شادمان شـدند و سجده شكر به جاى آوردند و اين جملات را بيان فرمود:
 خدای را شكر كه انتقام خون مرالز دئسنمكرنت، و خداوند به مختار، جزاى خير عنايث فرمايد.

آنگاه امام سجادطلّا رو به حاضرين كرد و فرمود:
"هـنگامی كه ما را بر ابن زياد وارد كردند، او در سر سفره غذا نشسته بود و سر بريدءُ يدرم را در مقابل خود نهاده بودي، من او را جرد جنين نفرين



## جنك مختار با عبداللهه بن زبير

جس از بيروزى مختار بر پابن زياده، اعبدالله بن زبير، روبروى مختار قرار داشت.
 داده بود و بر مناطق وسبعى از (احجاز) و (عراقه و (يمن) حكمفرمايى ميكرد و خطر در كمين (مختار، بود. زيرا (عبدالله زبيره برادر خـود (مـصعب) را اسـتاندار
(بصره) كرده بود و مصعب نسبت به (مختارا كبنه دبرينهاى داشت. و از آن طرف فراريان اكونها و اشراف متوارى، كه در جـريان (كـربلا، دست داشـتند هــه بـه (مصعب) بناهنده شده بودند.
آرى بالأخخره بس از يكى سلسله تماسهاى زياد بين (مختارا و اعبدالله زبيرا كار به دركيرى كشيد و در نتيجه اين دركيرى تعداد سه هزار نغر از نيروماى (مختاره به دست اعبدالله زبيرا كشته شدند.

## اخطار محمد حتفيه به مختار

مختار يس ازاين واتعه، نامهالى براى (محمد حنفيه) به مدينه فرستاد وكزارش
 كار شود و از مختار بشتيبانى كند تا او بتواند نيروهاى خود را به مدينه فرستاده و حجاز را متصرّف شده و بر ابن زبير بيروز گردد.
 مشتار، در حد همان انتقام كشبدن از خون شهداى كربلا بود بيشنهاد او را رد كرد و
 من كرايش سريع بيدا مىكردند و ياورانى بسيار دورم را میگرفتند، اما من خـ خود را را الز صحنه كناركشيدم و صبر را بيشنُ خود ساختم تا آنجه خدا حـرا حكم كند، كه او بهترين حاكمان است.

مردى از مريدان (محمد حنفيه) به نام (حالح بن مسعوده براى عرض ادب و اري ارادت به نزد وى آمد. امحمد حنفبه، نامه را به او سهرد و به طور شفاهى به او كفت:

 براى مختار ننوشتهايد؟،
محمد فرمود: من در اين نامه او را به اطاعت خدا امركردم و در اطاعت خحداوند
همة خير و خوبىها جمع است و همه بديها دور.

هنگامى كه نامن محمد حنفيه به مختار رسيد، وى نامه را با براى مردم نخوراند وراند وبه طور اجممال به ياران خود كفت: (مرا به كارى دستور داده كه ماين خير و بركت و و مانع
كفر و خيانت است.

## تتهانُى مـختار




در بصره بودند با ممة امكانات خوده، در اين جنگ، عليه مختار شركت داشتند.


كناركشيدند و در خانههاى خود ماندند.

 مختاركشيدند.

## شكست لشكر مختار

(مصعب بن زبيره تصميم خود راگرفت و با تهية مقدمات، براى جنگً با مختار وارد عمل شد.
مختار هم با اعلام بسيج نيروها، جمعيت فراوانى را بسيج و تحت فرماندمى رابن شميط، قرار داد. مصعب و لشكريانش در منقطه (مذار، با پابن شميطه روبرو شدند.
آرى؛ يس از مدتى همن نيروهاى مصعب بـه جـناح ابـن شــميط فـرمانده كـل نيروهاى مختار، حملهور شدند. ابن شميط و افرادش، كه اغـلب بـياده بـودند بـا سواران مصعب دركير نبردى شديد شده تا آنكه اكثر ياران ابن شميط و سبس خود

باكشته شدن فرماندة ارتش مختار، نيروهاى مصعب، جرأت بيشترى بيداكردند
به كونهاى كه طبرى مىنويسد:
ازنيروهاى بيادة ارتش مختاركه عمده نيروها را تشكيل مى دادند، اغلب كششته و يا دستگير شدند و سبس به قتل رسيدند و تعداد كمى از آنان، همراه با تعدادى از از سواران نجات يافتند و خود را به كوفه نزد مختار رساندند. سبس نيروهاى مصعب بيشروى به سوى كوفه را آغاز كردند.
 دارند. مختار نيروهاى خود را مهيّا كرد و براى مقابله بـا ارتش (مـصعب) از شـهر
 وكوفه حايل باشند و به اين وسبله جلو يششروى ارتش مصعب گرفته شود.
 در مقابل هم صف آرايى كردند و به هم نزديك گشتند، فرمان حمله صادر شد هر دوگروه به جان هم افتادند و از هر دو گروه تعداد زياد



 بركرديد و در تصر باشيد نا در شهر با دشمدن بجنكيبم.
 را نداشتم. اكنون كه افراد ما رفتهاند، به نام خدا سرا سوار شويد تا بـا به سوى كوفه حركت

## مصاصرهُ مختار

بدين ترتيب، مختار به اميد نجات مركز حكرمت يعنى (گكوفه، با ياران انـدك خود شبانه به شهر بازگشتند. لشكر مصعب هم راهى كوفه شدند و جنـك در داخل شهر آغاز شد.
مختار و يارانش، كه جمعأ حدود هفت هزار نغر مىشدند، در مركز شهر در تصر و مسجد سنگربندى كرده و آمادهُ نبرد با لشكر مصعب برد بردند. شهر كاملاْ در محاصره ارتش مصعب قراركرفت و تمام محلهما و راهماى منتهى به قصر در تصرّف عناصر لشكر مصعب درآمل. مختار و ياران اندك او كه در محاصره قرار كرفته بودند كمكم طافت خود را الز دست دادند. (مختار، منگامى كه وضع ياران خود را حنين ديد به آنان فرياد زد: واى بر شما هر جه در اينجا بمانيد به مرگ و ونابودى نزديكتريد بيايبد مهـه با با مه، به
 مختار گفت: من تصميم خود را كرفتهام و تسليم نخوامم شد و از فصر بيرون مىروم و با آنان مىجنگم تا كشته شوم و وقتى كه من كشته شدم، ضعف و ذلت
 لذا مختار تصميبم گرفت خود به نبرد بيردازد. تنها 19 نفر حاضر شد شدند به به همراه او بجنگند.

## كشته شـدن مختار

(مختاره و ياران اندك او از فصر بيرون آمدند و بـا نــيروهاى (مـصعب) دركـير
 از بدنش جداكردند. (مصعب) سر بريده (مختارا را به مكه براى برادرش عبدالله بن

تاريخ شهادت (مختاره به نتل طبرى در شانزدهم ماه رمضان سال وV بود. بس ازكشته شدن مختار و ياران او، محيط رعب و وحشت بركوفه حكمفرما شد و وآن
 كوفه مسلّط شدند. هصعب" دركوفه ماند و استانداران و فرمانداران نواحى عراق را تعيين كرد.
هنگامى كه خبر كشته شدن مـختار به مكه رسيد، ابن زبير اين خبر را به ابن عباس داد و كفت:
(الم يبلغى تتل الكذاب،
آيا خبر كشته شـدن كذّاب به تو نرسيده است؟ ابن عباس گفت: كذّابكيست؟
ابن زبير كفت: مختار است. كويا تو كراهت دارى كه او راكذّاب خططابكنى. ابن عباس گفت:
لاذلك رجل قتل تَتَلتنا و طلب بدمائنا و شفى صدورنا و ليس جزاءه منا الشُتم و الثـماتها



## حقيقت مختار

شخصيت و خصوصبات مختار در معرض جزّ و بحث فراوان در تاريخ مىباشد.
 بيامبر




وتتى كه به كوفه رفت از آنجا نامهاى به آن حضرت نوشت و در آن هم بيمانى خود


 سجادطهِ

كفتند بس از واقعهُ كرباء هركز او را حنين بشُّاش و سرحال نيافته بودند. با وجود اين آن حضرت همـجنان به روش تقيّه ادامه مى دادند. حتى در تاريخ دارد كه حضرت، مختار را در معرض عام با عبارات تند تقبيح مىكردند.
 تأيبد بوده است و در انجام كارهاى ديگر او تأييدى بر كارهاى او نشده است. لذاست مى بينبم كه در دورانهاى بعد، بر اثر انجام بعضى از امور مشُتبه توسط مشختار و بر اثر دشمنى خلفاى اموى و ابن زبير با مختار جوى متشـنج عليه مختار به وجود آمده بود و در افواه عامه مردم سخنان بيهوده علبه مختار بسبار رانده مى شد بگونهاى كه كار بدانجاكشيده شد كه مختار رالعن مىكردند و او را دشمن اهل بيت


## مختار از نظر امام باقر


دربارة مسختار فرمود:



 كرد.

## محْتاراز نظّر امام صـادقير

مرحوم مجلسى نقل مى

 مرتبه حضرت رسول



 برس، بس حضرت مانند عنابى كه بخواهد جانورى را بربايد او را از مبان جهنم
 مختار است. راوى عرض كرد: جرا در جهنم او را عذاب خرواه اهرند كرد با آن كارهاكه اوكرد

 به راستى فرستاده است سوكند ياد مىكنم كه اگر در دل ججرئبل و ميكابيل محبت


## قدرى تأمل كنيم


 سياست حاضر و امارت داثته باشد به كار نماينده خود رسيدگى مىكند و مطلب راكاملاً روشن مى فرمايد. و اشكال و ايرادات را برطرف مىنمايد، كـما ايـنكه در
 با در زمان امام حسن
 كارى را خواست مىتواند انجام دهد؟ در صورتى كه ديديم عبيداللّه بن عباس امام
 دل حضرت براز خون شد و متأثر شدند.
 مى شود كفت آن شخص هر كارى كه دلش خواست انجام دهد به اين عـلت كــ

 نمىفرستادند و تعيين نمىكردند كه كار خحلافى انجام دهند. حال وتـتى در زمـان حكومت أْمه مى شود كه بعضى از نمايندگانش دستورات حضرات أئه راكاملا اجرا نمىكنند بـ كونهاى كه مورد توبيخ قرارمىگيرند، جكونه مىشود در دورانهاى بعدى بـا با آن وضع

 بايد در بارة اين موارد با سعه صلر بيشترى روبرو شويم. زمانها و مكانها و موفعيت


معصومين هِ ؛ ؛ شخصى و يا جريانى را تكذيب كردهاند، ما هم تكذيب كنيم و اكر
 شناخت افراد و جريانات، بايد موفعيت زمانى و مكانى آن زمان را دركى كنيم. اولاّ
 اسلام الرَّ
 بى بیايى و بدعهدى مردم آن دوران و دوران كوتاه حكومت امام صلح تحميلى امام حسن

 جكونه است كه ما در دوران امام سجّاد صد اسلامى و مطابت ميل أنمهع
 أنمه بخواهد كه قيام يا قعود كنند. مكر أثمه معصومين از مردم دستور میىيرند كه هر وقت مردم خواستند و ميل داشتند دست به قيام بزنند و هر وفت مايل به قيام نبودند آنها را رها سازند.


 دهد، بدون آنكه طاقت سختى نجات يافتن را داشته باشد. اين امت همانند امت

بنىاسرائيل شده بودند كه به حضرت موسى كفتند:



I_ مائده / YF.

## 回/79

اينها يك مصحون فردى را مى مخواستند كه از آسمان مفتم بيايد و بدون هـبيج

 لذا به حال خود كذاشته شدند. توابين تيام كردند. مختار قتام كرد. كارهاى بسبار
 بسيار عالى بود. اما مسئلة اصلى و درد ممبشكى امت اسلام المام خيست؟ آيا فـتط
 يا اينكه قاتلين امام حسين مردم فكر كردند كه قاتلين همة ائمه را در همه دورانها بيدا كنند و آنها را بـه تـتل برسانند. يا حداقل كمك كار آنها نباشند.


 حركتى انقلابى داشته باشند، حركت آنها ممانند حركت راحضرت مسلمبه كه رابن

 است. آيا مردم آمادكى اينگونه حركت را داشتند؟




 نمى نردند. بيامبر اكرم بيامبر هستند. ائمه براى اصلاح و حاكميّت بر كل جهان هستند. و با توجه به اينكه

آنها جانشيان خحا در روى زمين هستند رفتارشان با مردم و با انواع طبقات مردم، به اندازء عقول ممان مردم است، آنها مـه را مى يذيرند．




 ساده، مختار ازكجا بود از ممين كوفه و يارانش مـه ازكوفنبان و ممان كسـانى كه در


 نمى انجاميد．
آرى به علت اين مسايل و مسايل ظريفتر بود كه امام سجادطِّ火火 و ديكر ائهـ خود را وارد اين كونه جريانات نمىكردند．
 شده بود و رسماً رهبرى را به دست مىگرفت، بعد از مدتى كوتاه كه تيام شكـست
 مسأله مطرح است، بايد انديشه را بكار برد．

 باشبدن وضع شيعيان كردد، خوددارى كند وكاملاً محتاطانه برخورد نمايد．

## 

## ثيرامون شخصىيت محمد حنهيه

 بهر اميرمزْمنان على


 آشوب و انقلابات و تحولات گوناگون گشت. در اين وضعبت اجتماعى بـود كـه *شخصيت محمد حنفيه جلوْگرى نمود و عدمأى بيرو او گشتند و او را المام خرد

 محمد حنفيه به وجود آورد.
و شايد اين امر حتى براى او مشتبه شده بود. به هـر حـال بـعد از آرام شــدن انـ
 روشن گشت و محمد حنفيه مـم موضع خويش را روشن ساخت كه او امامى جز


## 

 كه نافرمانى خدا انجام بكيرد.
 بن ابى بكر و محمد بن حذيفه و محمد بن اميرالموْمنين ابن حنفيه










 دارمهاز شما كه جوان هستيد بها امامت سزاواوارترم! يس با با من در مساله جانشينى و امامت كشمكش و دركيرى نداشته باش،.

امام سجاددلِّ در باسخ عمويش محمد حنفيه، بالحنى ملايم و دلسوزانه فرمورد:
 موعظه ممكنم كه مبادا از نادانان باشثى، الى عمو، همانا بـدرم صلوات

$$
\begin{aligned}
& \text { r-كـال الدين / صمدف . }
\end{aligned}
$$

الله عليه قبل از آنكه عازم عراق شود به من در اين باره وصتيت كرد و ساعتى قبل از شهادتش نيز با من تجديد عهد نمود و اين سلاح رسول خدأثرَ عمرت كوتاه و حالت دكركون شود. همانا خدايى عزّوجل، امر وصيتِ و


## امام سجادطِّغ و محمد حنفيه در كتار حجرالاسود

 كند فرمود: داكر مى خواهى اين مطلب را بفهمى، بيا نزد (احجرالاسود) رويم و از او
 مكه بود تا اين كه به حجرالاسود رسيدند. امام سجادي (اوّل تو به دركاه خدا دعاكن و از خدا بخواه تا حجر الاسود را به صدا درآورد و مطلب را از او بيرس. محمل، تضرع و زارى و دعا به بيشگُاه خدا از حجرالاسـود خواست كه مطلب را بيان كند. ولى حجرالاسود بـاسخى نـداد.ي امـام سـجادهِّغ
 محمد كفت: بسر برادر، اينكى تو دعاكن و از خدا بخرا براه.
 مى خواهم به آن خدايى كه ميئاق بيامبران و اوصياء و همه مردم را در تو قرار داده
 نزديكى بود از جاى خود كنده شود، سبس خداى عزوجل او را به سخن آورد و به زبان عربى فصيح كفت: بار خدايا، همانا وصيت و امامت، بعد از حسين بن على به على بن الحسين بن على بن ابى طالب، بسر فاطمه دختر رسول خدابـل

 بيشخدمت محمد حنفيه بود و كمترين ترديدى در امامت او نـداشت، روزى بــ محمد حنفيه كفت: قربانت كردم، من دوستى و حرمت شـما را دارم، شـــا را بـه احترام رسول الللَ همان المامى هستيد كه خداوند اطاعت او را بر همه واجب كرده است؟
 كه اطاعتش واجب است، على فرزند بـرادرم مـىباشد. او امـام مـن و تـو و هـر
 شد، او به خدمت امام سجاد ورود داد، هنگامى كه بر حضرتش وارد شد، امام رو به اوكرد و فرمود: خوش آمديد
 ابوخالد، اين سخن را الز حضرتش شنيد به سجده افناد و سجده شكر به جاى آورد و كفت: خداى را شكر كه قبل از مُردن، امامم را به من شناساند، امـام سـجادطلِّل برسيد اباخالد جگونه امامت را شناختى؟ ابوخالد كفت: شمها درست نامم را ذكركرديد كه جز مادرم،كسى مرا به اين نام، نمى شناخت و علاوه بر اين، من تا به حال در مسألة امامت كور بودم و يك عمر خدمنگزار محمد حنفيه بودم و ترديدى نداشتم كه او امام من است است، و به من من كفت: كه او (على بن الحسين) امام بر من و تو و همغ مسلمانان است، و از آن بس خالد تائل به امامت زينالعابدين ابوخالد كابلى گويد: به محمد حنفيه گفتم: طورى فرزند بـرادرت را مـخاطب خود ترار مىدهى كه او اين گونه تو را خطاب نمىكند؟

回/Vo المام سجادطلغ غ و محم حتليه در كنار حجرالاسود

مسـحمد حـنفيه، در بـاسخم گَفت: دراجـع بـه مسألة امـامت، او مـرا بـه نـزد (دحجرالاسودها به محاكمه خواند و معتقد بود كه حجر را به نطق در خواهد آورد. هس من همرامش رفتم واز ححرالاسود شنيدم كه كفت:



## * * *

## بغش ششم

## جنگ عبدالملك مروان با لشكر ابن زبير در عراق


راكرد و به سوى عراق حركت كرد.



 خويش رهاكردند. با تنها شدن مصصب شـكــت او حتمى شـد و و بالاخره او بـا بـا




 عبدالملك رفت. آنغاه در تالاركاخ استاندارى سر بريده مصعب را را جـلو مـروان نهادند.

تاريخ، آيبنه عبرت و بند بزركى براى انُسان است. در اين جا حضار تا صصحنه را ديدند ناكهان صحنههاى مشابه آن در اذهان تداعى نمود. مردى عرب بنام پابى مسلم نخعى، برخاست و خطاب به عبدالملك مروان خليفة بيروز و مغرور اموى


 قرار دادند و حال، سر بريده مصعب را جلو تو مى بينم و سبس كفت: خـدـدا امـبر عبدالملك را از تكرار اين صحنه حفظ كند. عبدالملكى سخت وحشت زده شد و از آن محل كه تالار مخصوص تصر بود

> (1).برخاست و دستور داد آن نالار و قُتّه را خراب كرد و اما درباره بصره اينگونه در تاريخ آمده است (الم يبق شريف الاكاتبه،

مسن بزركان و الشخامص بانغوذ با عبدالملكى مكاتب كرده بودند.
بصره هم به تصرف عبدالملكى درآمد. تنها محلى كه باقى مانده بود ححاز بود كه هنوز (عبداللّه زبير، در آن حكمرانى مىكرد.




 بيعت كرد.
عبدالملك، حجاج را به سمت مكه فرستاد او جندى در اطائف، كه مركز قبله
ا-مروج الذمب /ج ז/ ص 119.

ثقيف بود ماند و سهس راهى مكه شد. اين دومين بارى بودكه بنى اميه علبه مكه و
 رسيدن خبر مرگ يزيد، حصين بن نمير فرمانده سباه شـامر، بازكشتـ.
 (1). برداخت

در اين مدت منجنيق در اطراف شهر و بر روى ارتفاعات نصب شده و آتش و سنگ بر سر ابن زبير و مسجدالحرام فرو ريخت، به طورى كه كـعبه آتش كـر آرنت.
 خوددارى نكرد و بالاخره در ها جمادى الثانى سال Vr مكه سـوط كـرده و بـه دست حكومت اموى افتاد.

## 


 بكذارند، هر يك از دانشمندان، قاضى ها يا زاهدان آمدند نا حجرالأسود را را به جا جاى
 زين العابدين جاى خودش قرار داد، حجر در محل خودش قراركرفت و تكان نخورد، در آن وتت (r). مردم صدا به تكبير بلند كردند

حجاج بس از آن به سوى مدينه حركت كرد.

## * * *

بيعت عبدالله عمر با حجاج

 درازكرد و جون حجاج مسنـول نوشتن بود به ار كفت: من دستم مشنغول نوشتن
 حجاج كشيد و بيرون رفت. حجاج كفت: اين مرد جقدر احمن است با با على بيعت نكرد اما حالا به باي من به عنوان بيعت دست میكشد.

برخورد عبدالله عمر بـا امام سجادطِّغ




او با المام سجادطوْ توجه كنيد
ابرحمزة ثماللى مىكويد:
 مدعى هستيد كه (يونس بن متى در شكم ماهى زندانى شد آن آن هم به علت اينكه





 دراينجا عبدالله بن عمركفت: آتا خون من بـ كردن شما مـا استا مبادا مرا بهكشتن

دهيد؟
امام سجاد
 همانند يكى كوه، سر از دريا بيرون آورد و مىگفت: لبيك لبيك يا ولى اللّه. امام سجادهِّهِ از ماهى برسيد تو كيستى

 را بر او عرضه مى داشتند هر كدام كه مى يذيرفتند آسوده و راحت مىشدند، و هر كدام كه درنگّ نموده و ازقبول آن خوددارى مىكردند گرفتار يکى ناراحتى مى شدند از قبيل آدم، به گناه ونوح به غرق ، و ابراهيمب به آتش و يوسف به جا جاه و و ايوب به به بلا

و داود به خطاكارى تا بالاخره زمان ونوبت به يونس رسيد. خداوند به يونس خحطاب كرد: دوسـت بدار اميرالموزمنين على و ائمة طاهرين از نثّاد او را، امًا يونس گنت: جگگونه دوست بدارم كسى راكه نديدهام و نمى شناسـم و

با خشّم رنت.
خداوند به من وحى كرد كه يونس را ببلع، ولى استخوان او را نشكن. او حهل
روز در شكم من بود و در درياها سير مىكردم و درون شكم من فرياد مىزد:

خداى بكتا، تو منزهى، من آشتباهكردم ولايت على و ائمغ بعد از او را بذيرفتم.
آنگاه كه يونس ولايت شما را قبول كرد خداوند دستور داد كه او را به كنار دريا بيندازم.
(r). دراين وتت امام سجاد



عبدالملك شخصى خونريز بود كه همراه جمعى از حكام ظالم مصجون حجاج، با شـشير مردم را سر براه مىكرد. او خود مىكفتكه هيزى جز شمشير را داروى درد اين مردم نمىداند. آرى مبارزه بِن عبدالملكى و ابن زبير به نفع عبدالملكى تمام شد و ابن زبيركشته كرديد.
(عبدالملكه، بس ازكشنه شدن بسر زبير در سال VQ، به مكه و سبس به مدينه
رفت و در مدينه طى خطبهاى كفت:
„من جون خـليفة ضــعيف شـده (عــمان) و جـون خـليفة ســازشكار



 اينكه كردن او را خواهـ زد.

برخورد امـام سجاديفِّ火 بـا عبدالملك


 توجهى به وى نداشت. عبدالملك برسيد: جه كسى است كه جلو ما مشنغول طواف

است و توجهى به ما ندارد؟ كغتند: او على بن الحسين است.

 من كه فاتل بدرت نيستم خرا نزد ما نمى آيى؟


نابودكرد، اكنون اگر مايلى تو هم جنين باشى مانعى ندارد. عبدالملكى كفت: هركز، ولى من علاته دارم بيش ما بيايى تا از دنياى ما ما استفاده كنى




 جواهرات را بردار كه امام احتياج به آنها ندارد.

## ظهور حجاج

 نامردمان عراق آن كرد كه سزاى آنان بود و آن گفت كه درگوش آنان نيكى فرو مىرفت:
 دست بكار شدم خواهيد دانست جه كارهام. مردم كوفه! جشـــهـهانـى را دوخته و كردنهانئى را كشيده مىبينم. سرهايـى را مـــبينم كـه جـون
 خونهائى را مىبينم كه از بالاى عمامه تا بن ريشها را را رنكين ساخته، مردم تفرقه افكن و خوكرفته با نفاق! مردم فاسد اخلاق! من بيدى نيستم كه از باد بلرزم. من كسى نيستم كه مرا بازى دست خود كنيد و....

اين سخنان تكليف مردم كونه و عراق را روشن كرد. همه دانستند، آنكه به سر و وقت آنان آمده با زبانى سخن مىكويد كه بدان آشنا هستند. حـجا جشمى از آن مردم رنگابذير زبردست نواز و زير دست آزار گرفت، كه برایى مدت بيست سال، آشوب و انفلاب از عراف رخت بربست و منطته شرف و خرزسستان كه پايگاهى براى انقلابيون شده بود آرام شد.

هر اندازه ساليان حكومت حجاج درازتر مى شدل، بر سركشى و استبداد وكفر او
 بيغمبر گفت:

 خليفة هر شخص بهتر از رسول اوست.
(اعبدالملك، حجاج خونخوار را اننخابَ كرد تا تسلّط عراق و حجاز را براى او
ترتيب دهد.
لازم به تذكر است كه تنها ॥كونها مركزيتى براى شـهرهاى شـرفى و هـمـجنين شمال عراق داشُت مناطقى حون موصل، حلوان، مدائن، و همحنين بلاد ارمنبه، آذربايجان، ارّان، حوران، ماهين، رى، اصنهان زير سلطه عراق قرار داشت. حجاج بن يوسف روزى در روى منبر گفت:
ای مردم، آيا كسى كه از طرف شما بيغامى ببرد نزد شمما محترمتر است ياكسى كه جانشين شما شود.

مقصود حجاج اين برد كه عبدالملك بن مروان از رسول خدا زيرا عبدالملك جانشين و خليفه خداست.
(جبلة بن زهيره كه اين حرف را شـنيد گغت: به خدا قسـم ديگـر بـه او افتـداء نخواهم كرد و اگگر ببينم كسى علبه او قيام كرد به او كمك مىنمايم و به اين جهت

 عراف، فارس، كرمان، سيستان، خراسان، عمان و يمن را تحت اختيار او قرار داد. و در زمان زندكانى خود مواظب حجاج بود. (حجاج) در يكى از خطبهماى خود
زمين و آسمان با خلافت برياست، خليفه نزد خدا بزركتر از فرشتكان

مقرب و ييمبران و مرسلين است. جرا كه خدا آدم را به دست خود آفريد
 (1). را به زمين فرود آورد و خليفه خود كرد و فرشتكان را رسول ساخا در آن دوره از اين كونه سخنان رواج يافته بود به طورى كه خالد بن عـبداللـه
قسرمى در زمان وليد در مكه خطبهاى خواند و كفت:

مردم! خليفه خدا بزركتر است يا فرستاده او؟ مكر نمىدانيد ابـراهـيـيم خليل از خدا آب خواست! خدا به او آب شور نوشانيد اما اما جون خليفه او از او آب خواست آب شيرين بدو داد و مقصود او از خليفه وليـد بــن

عبدالملك بود كه جاهى در حُجون مكه كند و آب آن شيرين بود.
آرى مهمترين فردى كه نتش اساسى در تحكيم بـناى خـلافت عـبدالهـلكى را
داشت حجاج بود. خود عبدالملك مروان وفتى فهميد مى دخواهد هلاك گرددد، به اولاد خود گفت:
اوصيكم بتقوى الله و اكرام الحجاج.


حجاج از دست مردمى كه قبر بيامبر اكرم
ناراحت بود و مىگف:
(هالا طافوا بقصر اميرالمؤمنين عبدالملك الا يعلمون ان خليفة المرء
(r) خير من رسوله

برويد تصر و خانْ عبدالملكى را طواف كنيد مكر نمىدانيد جانتشين مـر كس مهـتر از نرستادة اوست.

$$
\begin{aligned}
& \text { اـتاربخ ابوالفداء/ ج }
\end{aligned}
$$

از ارادت حجاج به عبدالملك ممين بس كه مىكفت: اكر بدانم كه عبدالملك

 عرات كرد به كاتبش كفت: حكم و فرمان حكومت عراق را براى حجاج


بزركترين و مهمترين لذتها خونريزى است.

نتيجه اقدامات سختگيرانه او در عراف كشتن بيش از يكصد و بيست هزار نفر بود و بيش از هه هزار مرد و هr هزار زن كه نيمى از آنها مجرد بودند در زندانهاى مختلط حجاج بسر مى بردند. حجاج از سال VO تا 40 حاكم مطلق عران و شرت يعنى خراسان و سيستان و كلبن سرزمينهاى ايران بود.



 شدّت گرما زير سايهُ ديوار مىرفتند باسبانان با سنگ آنها را الز ديوار دور مىكردند.
 نبك بود و بر هر زندانى جند صـباحى نـمىگذشت كـه بـه رنگ سـياهان زنگـى
1-الامامة والسياسة / ع r / ص rre.

$$
\begin{aligned}
& \text { دركودكى شير هبج كس را نخورده و تنها خون به او او خورانيندند } \\
& \text { از قول خرد ححجاج است كه : } \\
& \text { * اكبر لذاته سفك الدما }
\end{aligned}
$$

درمى آمل، در اين زندان يك نفر زندانى شد، مادر او جند روز بعد به احواليرسى او

 مكان خود از دنيا رفت.



 فراموش كرد. بس از شس ماهكه حجاج زندانبان را بازرسى میى مرد بدان مرد رس رسبد و

يرسبد:
> - براى جه به زندان افتادهالى؟ - بخاطر بسر نوح! حجاج دانست داستان جكونه بوده است و دستور آزادى او را داد.

## روزى دوبار گرفتار جنون مىشوم




فدم میزد، در راه به بيرمردى برخورد نمود برسيد: بيرمرد امل كجايى؟
كفت: اهل اين تريه هسنمه،
برسيد: مأمورين دولت در قريه شما جكَونهاند؟
 حلال میداند.

## حجاج كنت: دربارة حجاج جه میىويىى.

 جواب داد: استاندار عراق از هأمورينش بدتر است، خداوند اوند او و مأمورينش را روسياه نمايد.حجاج به يبرمرد كفت: مرا مى شناسى ؟ جهواب داد: نه. كفت: من حجاج هستمه، بيرمرد كفت: فدايت شوم آيا شما مرا مى شنـاسى؟ حصجاج باسخ داد : نه.
بيرمرد كفت: من فلان بسر فلان، ديوانن بنى عجل هستم، هر روز دوبار كـرفتار جنون مىشوم. حجاج ازكْنة او خنديد و ورفت.

 وتت به احترام شُما توقف مىكند و نه خداوند
 كردند.

## شهادت سعيد بن جبير

سعيد بن جبير از جهت عفت و زمهد و عبادت و علم تفسير معروف بود و ونام او


 سعيد بن جبير كفت: مادرم از نام من اط اطلاعش بيشتر استر است
 سعيد كنت: اكر داخل بهشت با جهنم شدى و املش را را ديدى مى فهمى.

حجاج گفت: دربارة خلفاء جه مىگويى؟ سعيد بن جبير كفت: من وكيل مدافع آنان نيستم.
حجاج گفت: كدام را بيشتر دوست مىدارى؟ سعيد كفت: آن كسى كه خدا را بيشتر راضى كرده باشد.

حجاج كفت: كداميك خدا را بيشتر راضى كردند؟
سعيد بن جبير كفت: خحدا دانـاتر از مـن است، زـــرا خــدا مــخفى و آشـــار را مى داند.

$$
\begin{aligned}
& \text { حجاج كفت: نمى خواهى مرا تصدين كنى؟ } \\
& \text { سعيد كفت: نمى حوامه تو را تكذيب كنم. } \\
& \text { حجاج دستور داد او را بكشند. } \\
& \text { سعبد بن جبير كفت: }
\end{aligned}
$$

اوَجَّهُ وَجْهِيَ لِلَّذِى نَطَرَ السَمْواتِ وَ الْأَزْضَ سَنَبفاً مسلما وَ مَا اَنَا (1) مِنَ المُشْرِكِن

من متوبه خدلاني شدهامكه أنسان و زمين را اخلتكردهـاست. و دين باكيزه را راختياركرد.

حجاج دستور داد او را به طرف غير قبله بكشند! معيد كفت:

به هر طرف رد كنى خدا آنباست.
حجاج دستور داد: او را به روى زمين انداختهه سر از بدنش جداكنتن. سعيد بن جبيرگفت:

از خاكى خلقتان كرديم، و به خاكي بركتشه، و باز از خاكى بار ديكر بيرون مـآئيد.
در اينجأكردن سعيد بن جبير زده شد.
ابن اثير مىنويسد: موفعى كه سر سعيد روى زمين افتاد. سه مرتبه كفت: لا اله الا
الله.
حجاج بس ازكثشتن سسيد بن جبير گُرفتار مرض شد و د در بستر افتاد و فرياد مىزد و بیهوش مى وند و هر وفت به هوش می آمد میثفت: مالى و لسعيد بن جبير؟

حجاج مدت جهل روزبا اين وضع دردناك به سر مى برد تا به درك واصل شـد.

## شهادت قتبر

بك روز حجاج به مأموين خود كفت: امروز مى خوراهم بكى از اصحاب على بكشم. كُتند:كسى بهتر از قنبر سراغ نداريم. حجاج او رِّ رالحضار كرد و به او كفت: تويى قنبر؟ كذت: بلى.
حجاج كفت: از د دين على بيزارى بجوا


 ذبح مىكنند. حجاج دستور داد او را ذبح كردند.

*     *         * 


## برخورد حره با حجاج

 يوسف به او كفت: تو حره دختر حليما سعديه هستى حرا حره در با باسخ كنت: خورب
 حجاج كنت: خدا تو را بـ اينجا آورد. مىكريند تو على را بر ابى. بكز و عمر ر عثمان برترى میدمى.

 عيسى بن مريم.

 نباورى گردنت را میزنم.
 برتر دانسته است. زيرا فرآن دربارة آدم میى فرمايد:


ولى قرآن مجيد دربارة على مى فرمايد: رَكانَ سعيكم تُشْكُوراً ()
كريتش شــا مورد تبول با مياثـد.
 حره كنت: خداوند او را برتر دانسته است. جنانجه دربارة نوح و ولوط میى فرمايدا




 جهنيمىا وارد آتث شيويد.
اما على بن ابيطالب بايكامش زير سدرة المنتهى است و همسرش فـر فاطمه دختر
 حجاج كنت: بسيار عالى، اما به جه سبب على را بر بـد بدر انبياء ابراهيم خـليل مفدم مى دارى.
حره در جواب گفت: خداوند او را در اين آيه مقدم دانسته استا



ندارى؟ بجاب داد: جرا، ولى مى غوامه ثلبم مطـنـن شود.
 سخن اختلاف ندارند، حضرت على


حجاج گفت: احسن جكُونه او را برتر از موسى كليماللّه ممدانى؟

حره گفت: خداوند دربارة موسى مىنرمايمد:

1-1. 1 | 1 |

r- r-

#  <br> از آنبا با ترس و نكرانى خارج ثــد. 

ولى على
باشد نا خداوند اين آيه را دربارهاش نازل نمود:

و از مردم كسى مست كه برای خاطر رضايت خداوند نفس خود را در ممرض معامله با
خداوند ترار مىدمد.

حجاج گفت: احسن اما حكگونه على را بر داود و سليمان فضيلت مىدهى






حجاج برسيد: تضاوت داود در جه مرضوعى بود؟



داود در حل اختلاف آنها گفت: مقدارى به صاحب باغ گوسفند بدهند، معانـ معادل زيانى كه به باغ وارد شده است تا باغ به صورت اول برگردد. ولى سليمان بسر داود گفت: الى بدر اينگونه قضاوت نكن، آنها از منافع كوسفند الـند


## 

ما سكم آن جريان را به سليمان آموغتيم.
ولى مولاى ما على
از من سؤال كنيد از بالاى عرش و از زير عرش سؤال كنيد قبل از اينكه مرا از دست بدهيد.
على علِّلِ در روز فتح خيبر خدمت بيامبر رسيد. بيغمبر نگاه به حاضرين نموده و
فرمود:
از همة شما كرامىتر و داناتر و واردتر به فنون قضـاوت على است.
حجاج گفت: احسن، به جه دليل او را بر سليمان فضبلت مىدهى؟
حره گفت: خداوند دراين آيه او را فضيلت داده است:


ولى مولاى ما اميرمزمنان على
ای دنيا من تو را سه طلاقه كردهام، مرا با تو حاجتى نيست.
در اين موقع اين آيه نازل شد:

فِسْادآ(r)


$$
\begin{aligned}
& \text { حجاج گفت: احسن، اما به جه دليل على را الز عيسى برتر مى دانى } \\
& \text { حره گفت: خداوند در اين آيه به او برترى داده است: }
\end{aligned}
$$












 نمى دادى، تو را میكشتم. آنگاه حجاج به حره جايزهاى داد و با احترام اور رابه منزل خود بركرداند.

## نظر امام باقر





كافر گفته شود، اما شيعه على * * *

$$
\begin{aligned}
& \text { | ا } 119 \text { / / / }
\end{aligned}
$$

## بشش هلفته

## قيام عبدالرحمن بن اشعث


 با امل بيت نداشته و به تعبير امام صادفـ
 (1). حسين

خود عبدالرحمن نيز زمانى مأمور جمع آورى صدقات مدينه از سوى حكري


 حجاج و نظام اموى شد. سباه عراق به جاى فتوحات به صورت يكى لشكر شورشى عازم عراق كرديد.


## بر امام سجادطِّ

نيز جهاد با بىدينان كرد.(1) سهاه او در پذىحجة) سال ا 1 وارد بصره شده، تمامى مزدم بصره كه از سختگيريهاى حجاج به تنگ آمده بودند اعم از قرّاء و و حـافظان


او ملحق شدند.
عبدالملك كه از اين حركت در هراس فراوانى افتاده بود بينُنهاد كرد كه حاضو
 احساس بيروزى كرده بودند حاضر به هذيرش وعدههاى او نشدند. سوزْهايى كه آنها در تبليغاتشان عليه بنى اميه مورد بهرهبردارى فرار مى دادند ستهگرى بنى امبه و از بين بردن ضعفا و محو نما نـاز بود. قيام عبدالرحمن تا سال سی به طول انجاميد. و عاقبت با شكست روبرو شد و سرانجام به سيستان بازگشت و در راه خراسان بسبارى از يارانش از او جدا شدند. او
 هنگامى كه مـعاهدهاى بـين حـجاج و رتببل شــاه آن مـنطفه امـضضاء گـرديد سـر عبدالرحمن براى حجاج فرستاده شد. عبدالملكى در آخر حيات آرزو مىكرد كه ایى كاش از ابتدأى تا انتهاى عمر يى حمال بود و بس.

## وليد بن عبدالملك بـه حكومت مىرسد

 عبدالملك، به خلافت رسيد كه ادامه ممين حكومت به مـمرامى هــمان حـجاج است.

افتوحات، از مهمترين كارهاى دوران وليد بود. مهمترين اين حملات، حملانى

است كه از يك طرف به تسطنطنيه و از طرف ديگر به اندلس صورت گرفت. مسلمين از همان روزگار نخستين اسلام به منظور از ميان بردن نصرانيت دركانون خود، فتح قسطنطنيه را جزو برنامه خود مینيدانس يكبار در اواخر سال (TY (TY مسلمانها، از ناحية خشكى به سوى فسطنطنبه بيش رفته و آسياى صغير را بيهوده تا بهكرانهُ (بسفر) رسيدند. ولى براثر رسيدن زيانهايه نتوانستند به قسطنطنبه برسند و از همانجا برگشتشند. و در سال (FFI كشتيهاي جنگى عرب به رهبرى (بسر بن ارطاة) با حكـومت

 تركان عثمانى اين شهر را فتح كردند و آن را مركزا امهراطورى عظيم خود قرار (NOV) دادند.


 فتوحات را دنبال كردند.

## هتوحات برنامهٔ كار


 افريغا بود و فسمت ديگر در مناطق شمالى عراق و و سوريه كه بنام ارمينيهي نـاميدهـ میشده است.
در آن زمان خراسان تحت سلطه ساسانيان بود اماما هر جه به طرن شر شرف ميرفت
 در آن ديار ساكن بودند به عنوان اتركها، شناخته ممى شدند.

حملة مسلمين به ماوراءالنهر از زمان معاويه آغاز شده و زياد كه در اوايل دهذ
 در سال ( اها بنجاه هزار خانواده از اعراب ساكـن در بـصره و كـونه را هــمراه بـا خانوادههايشان راهى خراسانكرد. در طول حكومت عبدالله زبير، عبدالله بن خازم بر آن مـنطقه تسـلط داشت، زمانى كه عبدالملكى دابن زبيرها را از بين برد، از او خواست تا سلطةُ او را بذيرفته و


 بدين ترتيب عبدالملك بر آن ديار نيز تسلط يافت. بس از كشته شدن ابن خـازم،
 را به خكومت خراسان منصوبكرد اين نصب در سال IVA" بـوده است. مـدتى تريب به (9) سال آل مهلب بر خراسان حكمروايى كردند تا تا اينكه حجاج به به علت

 درك واصل شد و وليد جاى او راگرفت در اين دوره اكثر فتوحات مهم صـورت
 ازكنار درياى عمان به سمت هند بيش رفته و بخشـي از آن ديار را تحت تسلط خورد درآوردند.
فتوحات فتيبه در محور شرق تا نزديكى جـين رسـبد ايـن جـنگها در آخـرين
 شنيد، غمگين شده وكار فنوحات را رها كرد و به مرو بازگشت.
 زمان عمر در سال Y Y مصر گُشوده شد. در زمان معاويه (عقبة بن نانع، فنوحات در
 فتوحات بيشتر توسط اعراب باشد. عقبة بن نافع در سال (ff)، طى كمينى در ميان

بربرهاكشته شد.



بيش رفت.



(اسبانيا) نهاد.

سليمان به حكومت مـىرسد


 عراق تا شمال شرق تركيه را الرمينيه مىنامنير آميدند.




 خود عمر بن عبدالعزيز را به جانشينى منصوبي رس كرد
 حجاج بود. علت اين برخورد عناد و درگيريى بود كه قبل از آن در زمان ولايتعهدى ديان وان

## بر امام سجادبإِّ女 جه كذشت؟

سليمان، بين حجاج و او يبش آمده بود.



 محبوبتى بيدا نمايد.

## 

زهرى در خدمت ظالمان
مرحوم محدث قمى در سفينه دربارة محمد بن مسلم زهرى مىكويد: (و اختلفت كلمات علمائنا فى مدحه و قدحه) سبس قسمتى از سخنان بزركان
را درباره او نقل مىكند.

امام سجادلِّغِ به عنوان موعظه نامها است. از آن برمى آيد كه او در مسير زندگى به انحراف گرايبده، خدمت طاغوتيان را در حكومت بنى اميَّه بذ يرا شُه، و خويشتْن را وسيلة بيشُبرد مقاصد نامشروع آنان ساخته است.

از جمله حكام ظالم آن زمان عبدالملك مروان بود او به قدرى در گناه تجرّى
 وى گفت: شنيدهام بعد از آن همه عبادتها، اكنون شراب مىنوشى، عبدالملك فسم
 ستمكر در زمبنه دين خدا به جايى رسبد كه صريحاً در منبر كفت: لا يامرنى احد بتقوى اللّ الا ضربت عتقه.

كسى مرا بـ تغوى امر نـىكند مكر آنكه كردنت را میزنم.

زهرى بر اثر ارتباط با جنين حاكم ظالمى دجـار انـحراف فكـرى گـرديد و در
 مىنمود. صراط مستقيم الهى را ترك كفت و مردم با ايمان را ناراحت و خشمـيكين ساخت.

آرى (محمد بن مسلم بن شهاب زهرى) كاملاً در خدمت بنى اميه ترارگرفته بود. بيشتر سر و كار او با هشام بن عبدالملك بود، هنام در معابل اين خدمت زهرى،
 برادرانش و همشنين عبدالملك به او كمك ماللى كرده بودند.

 بود كه اين اسلام همان اسلام بنى اميه بود.

## تامهُ امام سجّاد

امام سجادطْ ألا در نامهاى به زهرى به او هشدار داده و و او را نصيحت و به او اتمام
حجت نموده است.

ایى زهرى، تو امروز در وضعى هستى، كه هر كس تو را بدان حال بـبيند بـايد
 است و آن به واسطة نعمتهايى است كه خداوند به تو داده است. خداوند بـد به تـر جسمى سالم و عمرى دراز داده است. و از نظر حجت و دليل، خداوند حجت
 بيغمبرش را به تو فهمانده است و بدان كه خداوند بر تو در برابر هر نعمتى كه به تو

داده و هر حجتى كه در برابرت نهاده، وظيفهاى مقرر داشتنه است و ومنظور خخداوند



 جنين نبست．خداوند در فرآن خودد، علماء رًا مسـؤول دانسته و و فرموده است：




 ظالمانكرفتار باشى و．．．

 عبور كنند．وتو را نردبان گمراهى خراي




 خداوند در فرآن درباره آنها فرموده است：


## 

## 


رنثند و ممكويند بـ زددى براى ما آمرزش رســـ
 دانشممندى و دم مرگ هستى!! بس جوان نورس كه علمش نادانى و رأيش ناتوان
 اعتماد كرد؟ و نزد جه كسى شكاينت كنيم؟ ما شكايت و درد دل خود را به دركاه خداوند مىبريم.
 اشتباهاتت تزبه نمىكنى و و به خدا بڭويى، ایى خدا من در تمام عمرم بكجا مب




نماز را ضايع كردند و به دنبال تُهوات خود رنتند و بـ زودى بـ جهنم خوامندرسبد (غى بامی در بهتم است (
ایى زهرىا خداوند قرآن را به تو امانت سهرد و تو آن را اضايع و تباه ساختى.

## وظانـف عاملاى دربارى

از حفاظ و علمأى مشهورى


حجاج بخشُيده شد و بتيه عمر را در كنار او و عبدالملما


$$
\begin{aligned}
& \text { Y- بريم / ا- }
\end{aligned}
$$

(1).بخصوص كه عبدالملكل به حجاج نوشته بود نا ازا او اطاعت كند آم خدمتى كه از دست اين افراد برمى آمد جعل احاديثى بودكه در مذمت دشمنان امويان و در نعل كرامت برايى وابستگان به ايـن خـاندان مـى توانست مــيد بـاشد

روايت احاديثى در وجوب اطاعت از خلفاء بنى امبي در هر شرايطى بود.
 خداوند محاكمه نخوامند شل.

زمانى در نزد يزيد بن عبدالملك جهل نفر از همين شبوخ شهادت دادند كه:

> ((r) (ا على الخلفاء حساب و لا كتاب)

براى خلفاء حساب و كتابى در كار نيست و اجازه دارند هر كارى كه میخوامــد انـجام دهند.

از وظايف عمدة اين گونه علماء تحكبيم موتعيت اعراب بر ايرانيان و سـاختن احاديثى در اين باب در برترى عربها بر عجمها بود. همجنين نقل احاديئى بر ضد امل بيت عصمت و طهارت و تكذيب احاديث
 دربار اموى بود.
محمد بن شَبْنه مىگريد: در مسجد مدينه بودم كه زُهرى و عُروَة بن نُبير نشسـهـ بودند و حضرت على

الحسينِّلِّ رسيد. آن حضرت به مسجد آمدند تا به نزد آنها رسبد و فرمود: اى عروها بدرم (يعنى رسول اللّ) و بدرت داورى به نزد خدا بردند و خدا به
 كورة آهنكرى بدرت را به تو نشان مى دادمر. عمران بن ابىكثير كويد: به شام رفتم، در آنجا قَبيصَة بن دُوَيبَ را ديدم كه مردى

$$
\begin{aligned}
& \text { rــ الغارات / ابن ملال ثففى. }
\end{aligned}
$$

## 

از عراقيان را با خود به نزد عبدالملكى مروان برد و براى او حديثى به اين صورت
بيان نمود كه بيامبر اكرمَ عبدالملكى از اين سخن شادمان شد و به او جامه و دينار داد．آنگاه جـون بـه مدينه برگشتم سعبد بن مسيب را در مسجد رسول اللّه ديدم و ماجرا را به او كفتم． （سعيد）دستها را برهم زد و كفت： خدا تَبيضه را بكشد، جكُونه دين خود را به دنياى فانى میى فروشد؟ به خدا تسم ميج زن خاننشنينى نيست مگر اينكه اين كفته عمرو بن سالم را به ياد دارد كه به رسول اللّة （اللّهم انّى ناشد محمدأه، بار خدايا من محمد را فسّم ميدمم． آيا بيامبر خدا را مىتوان سوگّد داد و خليفه را نمىتوان سوگند داد؟ علما و نقهايى كه با اهل بيت عصمت و طهارت دشُمن بودند كم نبودند حتى در زمان خود حضرت اميرطِّ女如 دشمنان حضرت از اين قماش كم نبودنلد، جـه بسـيار
 آن حضرت خارج گشتند． رابو بُرْدَها جسر ابوموسى اشسعرى است．بسر و بدر هر دو از يكى قماش هستند． ابوموسى＇اشعرى كه در طول حكومت حضرت اميرِئر مشغول اشكالتراشسى و اخلال در امر حكومت اميرطِّا بود جسرش هم همينطور بـوده است．مـوقعى كـه رزياده ححجر بن عدى را دستگير نمود رابوبُرده كفت：شهادت مى دهم كه حُجر بن عَدّى به خدا كافر بود همجون كفر على بن ابيطالب．
 كشتهای؟

جُهني گُت：آرى．
ابوبُرْدَ گفت：دستت را بازكن، جون دستش را بازكرد، دستش را بوسيد و كتت：

آتش دوزخ هركز اين دست را نسوزاند.


 جمع میكرد و مىگفت: ای مردم، على بن ابيطالب مردى مـنافق است، در شب
 اين شهر به آن شهر مىرفت.
زمانى كه مكه در دست عبدالله بن زبير بود، مشككل مراسم حج برام اهـ اهل شام مطرح گرديد. يعقوبى مىنويسد: عبدالملكىاهل شُام را الز رنتن به حج منع كرد. زيرا ابن زبير آنها را وادار مىكرد تا با او او به عنوان خليفة مبسلمين بـبعت كـنـند، وقتى عبدالملكى مورد اعتراض تراركرفت به مردم كفت:كه ابن شهاب زهرى براى شما از بيامبرتان روايت مىكند كه:
"مسجد بيت المقدس همانتد مسجدالحصام است و مسجد بيت المقدس ممتواند جاى مسجد الحرام را بكيرده..

آنگاه عبدالملكى گفت: حال نگاه كنيد ايـن صسخره است كـه روايت كـردهانـد بيامبر|r

 در دوران بنىاميه بربا بود.

*     *         * 

اــالغارات / ابن هلال ثقفى.
r_الغارات / ابن هارل ثهال ثفیى.

بغش نهـم

عتّاشـى و تّجملحرستى بنىاميه





آن روز به طور بیسابقهایى بالا رفت.

 فراوانى براى خود تهيه كرده بود. جنانكه میگريند


 آشيزخانهما و تفنن در خوراكى آنان مى باشد. به طورى كه هميشه دلالان و مأموران

از نتاط دوردست با مخارج هنگغت و با زحمات فراوان انواع و اقسـام مسيوهها و شكارها و سبزىهاى گوناگون را تهيه كرده و به وسيلة بستت به مركز خلافت ارسال مى داشتتند.

خلفاى بنى اميه در سفره: خود از انواع و اقسام غـناهـاى گـرانـتيمـت اسـتفاده مىكردند به طورى كه آشيزخانه خحـلفا بـه صـورت يك سـازمان بـزرگ در بــنب سازمانهاى ادارة مملكت درآمده بود. آشيزخانه خلفا از قسمتهاى مختلف تشكيل میشلد كه براى هر قسـت ريبس و مأمورينى استخخدام شـده بودند. هرخورى در ميان خلفا و رجال آن روز رواج داشت. زيرا تهراً با اين همه دتت در امو خوراك و لذ يذ بودن آن، اشمتهاى بيشترى بيدا مىكردند. افرادى كه از همه بيشتر به برخورى مشهور بودند عبارت بودند از: معاوية بن ابى سفيان، عبيدالله بن زياد، حجاج بن يوسف، سليمان بن عبدالملك كه بيش از حد معمول غذا مى خوردنل.

## حكو مت يزيـِ بن عبدالملك حكّو نـه بود؟

 يزيد بن عبدالملك در مال هه ا درگذشت و اورا خليفه هرزه هى خواندنل. يزيد بعد از عــر بن عبدالعزيز خليفه شد. او همانند همنام خــودش يـزيد بـن مـعاويه همواره در خوشگذرانى و جنايت و مستى بود، يزيد جلَ مادرى او بود. او عاشت تفريح و آوازهخوانى بود و از ميان زنان حرمسرا به دو كنيزك يكى سلامه و ديگرى حبابه توجه داشت و تمام اوتات نحود را با آنان مىگذرانيل. روزى حبابه اين شعر را براى وى خواند.(اميان استخوانهاي سينه و كلو آتش عشق جنان افروخته شده كه با
هيعج چيز آرام نمىگيرد و خنك نـىششودس.

يزيد از شنيدن اين شعر چنان به هيجان آمد كه فرياد كنان به خيال برواز افتاد، حبابه كفت: پرواز نكن، ما به تو كار داريم الى اميرمزمنان. يزيد گفت نه، نه به خدا سوگند الآن برواز مىكنم، حبابه گُت: مملكت ,ا به دست كه مىسبارى؟
"يزيد دست حبابه را بوسيد و كفت: ملت اسلام و مملكت اسلام را به تو
تفو يض مىكنم".
روزى يزيد با حبابه براى بادهگسارى نشستند و هر دو از باده: ناب سرمست شدند يزيد از روى عستى حبه انگُورى به طرف حبابه هرتاب كرد، دانه انگور درگلوى حبابه ماند و او را خفه كرد. يزيد سه روز تمام لاشه حبابه را بغل گرفته مىبوسيد وگريه مىكرد. سراننجام بـه اصرار، آن جسلدگنديله را بس از سه روز از يزيد جداكرده به خحاك سهردند. يزيد با اندوه بسبار به كاخ خود بازگشُت و شـبى صداى كنيزكى را شنيد كه به مناسبت مرگ حبابه اين شعر رامى خواند:
"اجچگُنه از اندوه جان نسبارم كه جاى عزيزم را خالى مىبينم". يزيد كه اين بيت را شنيد بیاختيار شل و به قلرى گريست كه از حال رفت و در راه معشوقهاى كه در نتتيجه شوخى أو جان داده بود، خحود نيز جان سیرد. يزيد فقط هفت روز به حال ديوانگى بس از مرگ معشوقهاش زنده بود و برادرش مسلمه در آن يك هفته خليغه را از نظر مردم بنهان مىكرد تا مبادا از جنون عاشقانه (1). وى در فرات معشُوقه آگاه شوند

## عمر بن عبدالعزيز چگُونه آدمى بود؟

عبدالله بن عطا تميمى مىگويد: من در خدمت امام زين العابدين بودم در اين هنگام عمر بن عبدالعزيز از جلو ما رد شلد، عمر كفشى بوشيله بود كه بندش از نقره بود و بسيار خوش تيافه بود عمر در آن موتع جـوان بـود. حـضرت
 السرافگُ را، او قبل از مرگش به حكومت خواهد رسيل. گفتم: همين فاسق؟ حضرت
اـ تاربخ تمدن اسلام /ج F / عN NFv.

فرمود：آرى، ولى مدت زيادى زندگى نخواهد كرد، وقتى از دنيا رفت فرشتغان
（＇آسمان او را لعنت مىكنند ولى اهل زمين براى او طلب مغفي

وليد بن يزيد و جنايـاتش




وَ خَابَ كُلُّ جَبَارِ غَنيدِي

بس مصحف را هدف تير قرار داد و تيرى انداخت تا قرآن باره باره شد و آن را
مخاطب قرار داد و گفت：
نَها آنا ذِلِكَ جَبَّارٌ عَــيدِّ
أُـوعِدُ كُـلُ جَبَّارٍ عَــيدٍ
إذا لاَتَيْتَ زَبئكَ يَوْمَ حَشْرِ


يك روز ديگر وليد شراب مى رخورد جرعهاى بر مصحف ريخت و اين ابيات را




خدا بكر：طلام مرا باز دارد د بد خدا بعكو：شراب مرا باز دارد．

$$
\begin{aligned}
& \text { r-ابراهيمه / 10. }
\end{aligned}
$$

## 

 وليد در حوض مشروب شنا مىكرد و مىگفت：من از مشروب خوردن با ليوان و بطرى سير نمىشوم．برايم حوض شراب بڭذاريد．
يكى ديگگ از اعمال ننگين او اين بود كه شبى در اير كثرت شرابخوارى باكنيزى همخوابه شلده بود و سحرگاهان كه موقع نماز جماعت بود عمامهُ خود را به سركنيز نهاد و عبايش را به دوش او انداخت و دستور داد كه صورت خود را بيوشاند و به جاى او به محراب رفته و نماز جماعت بخواند． كنيز آلوده با همان حالت مستتى و جنابت اطاعت امر نمود و به مسجد رنت و براى آن مردم بدبخت نماز خواند و جون هوا تاريكى بود كسى متوجّه قضيّه نشلـ ولى چس از قتل وليد اين راز آشكار شد．

در تارنخ الختميس است كه $ا$ او براى اين امتت از فرعون براى قومش سختتر

سيد مرتضى در امالى گفته است：
وليد مشهور به الحاد و متظاهر به عناد بود، در كنار كذاشتتن و به يك سو نهادن ديت از احدى نمىهراسيد و از كسى ترسى نداشت．بر ايــن انديشه بود تا بر بالاى بيتاللّه الحرام قتِهاى بنا نهد و در آنجا شراب بياشـامد و بر طواف مردم مسلط باشلد．
بنَّاى مجوسى را بالاى كعبه فرستاد كه به اندازهكيرى مواضتع اركان قيه بيردازد كه هنوز شب نشده بود خبر قتل وليد رسيد．
（r）．وليد در جنمادیالأخحر سال IY\＆به سزاى اعمالش رسيد و او راكثشتند
＊来 来

اــتصرة العوام．
 بـوّ هكومنى زمان ناكزير در اينجا ذكر شـد．

دربـار بنىاميـه محل تجمع بردكان زيبا







 درهم كوبيدن اسالام جوان بكوشند．



منتها در اجراى قانون تحريم و الفاء آن خشـونت بكار نبرده است．

 بازار بردهفروشان．
خلفاى عياش و ستمگر براى تكميل مجالس بزم و سـرور و ارضـاء تـمايلات

 دست مى آوردند．
سعيد برادر اسليمان بن عبدالملـى كنيزك زيبارويى را بنام رزلفا، به يكى ميليون
درهم خريدارى كرد.

دينار خريدارى كرده بود.

اولين خليفهاى كه خواجهاى در حرمسراى خود نگاه داشت. يزيد بن معاويه بود و خواجهاى بنام فتح خدمتگزار مخصوص او در حرمسرا بود.

ستاد فقهاء دربارى
در آن زمان كه فرمانروايان و حـاكـمان سـتمگر بـنى امـيه در خـوشگڭرانـى و و ولخرجى در ببتالمال مسلمانان مى يرداختند اكثر تودةٌ مردم در فقر و فاقه و فشـار اقتصادى بسر مى بردند.
 فرمانروايان عكس العملى نداشتند و همواره آلت دست آنها بودند و و در جهت منار منافع
 نداشتند.

البته براى تخدير افكار آنها عوامل گوناگونى بكار رفته بود كـه از هــهـ مـهـتر
 كرده بودند.
خلفا با عنوان مقدس (جانشين بيغمبرا براى خود يكى مـقام بـلند روحـانى و
 وسبله در زير جتر بيشوايى و جانشينى بيامبر و رهبرى، آنجه منكرات و قوانين ضد السلامى بود به اجرا درمى آوردند. و ستاد فتها و عـلماى دربـارى هـم روى تـمام جنايات آنها برجسب شرعى و قانونى مىزدند و ملت هم در يكى حالت بـهت ور و سركردانى گمان مىكردند آنجه صورت میگيرد شرعى و به صلاح امت است.

## بذش وهم

## برخورد امام سجاديلِّا با انحرألهـا


 و قرآن دور نگاه دارند و از فرو افتادن مردم در ورطة انحراف و جدا شـا شدن مرد مرد از مبادى و معبارها و ارزنههای اسلامى انگيزههاى فراوانى داشتند. امٌا ائمهُ مـا هـر وقت انحراف شدت مى يافت و مردم در خطر فرو افتادن در ورطهُ نابردى بودند به مردم هشدار میدادند.
 توسط آن حضرت وجود نداشت؛ به وسبلة بـيامهاى خـود كـه بـه شـيعيان بـيان مى فرمودند سعى داشتند مسلمانان را به وظايف خود آشنا سازند: در يكى از اين مفارشات؛ آن حضرت مردم را به هرشيارى دعوت فرمودند كه مبادا در اين دنيا غافل باشيد و عاقبت امر خودتان را به وسيلة انجام دادن منكرات و اعمال زشت،
 عمومى بودن مرگ را ذكر نمودهاند و مسايل بعد از مرگ راكه ارتباط با اين دنيا دارد
مطرح كرده و درباره: سوزالات شب اول تبر فرمودهاند:

## بر امام سجّادطهِ

ألا وإنَّ أزَل ما يسألانك عن ربَّك الّْذى كنت تمبده، و عن نبيك الَّذي

 مالك يِن أين اكتسبته و ريما أنفتته.




 مینود.


 امرار معاش خود را جگگّنه قرار دادهاند؟


 كند آنجه را كه بر مردم ستمكار تهايدكرده است.

سبس حضرت آيات عذاب را بِيان نموده و نرمودهاند:




إنْما تنصب الموازين و تنشر الدوادين لأَمل الاسلام


سبس حضرت؛ مردم را المر فرمودهاند كه زهد ورزيده وفريب دنيا را نخورده و دست به كارهاى ناشايست نزده و با ظالمين و ستمكاران هـمكارى نكـــنـد، امــام سجادهِّغ تكبه به دنيا را، مساوى با تكبه بر ظالمان دانستهاند :





 آن حضرت درّ كلام ديگرى مزُمنان را هشـدار دادهاند كـه فريب حكومت سنمگران را نخورند و بر انجام وظايف الهى خـود بـايبند باشند. آنگاه فرمودند:
 فشار حكومت غارتكران را از ما و شـما كفايت كـنـ، الى مـؤمنان، مـــادادا ماغوتها و بيروانشان كه دنبال دنيا هستند شما را از از حق بركردانـانتد، آنها فريب خوردهُ دنيايند و به كالاى بوسيده میممانتد كه نشان
 فرموده از آن اطاعت كنيد و از آنجه شما را نههى كرده زهد ورزيد، و به آنجه كه در اين دنياست اعتماد نكنيد.

از آنجايى كه دورة حضرت مصادف با انجام گرفتن وتايع گوناكون سـباسى و وقوع قيامها و حركتهاى گوناگُون بود (كه ما در اين كتاب به آن اشماره كردمايم) امام سجادهِ 烟 در اين مورد مى فرمايند

اين دكركونىیها و انقلابها و... همه دليل روشنىى است بر بـاعتمادى بر

دنيا و بر ظالمان، راستى كه دنيا شخص كــنام حـقير را بــلد آوازه
 هس در همين مساله براى شخص بصير و دانا، مايه عبرت و تلغكر است. راستى اين همه بيشامدها كه هر روز و هر شـ شب بر شعا رخ مىد وهد از از شدت فتتهها و بدعتهاى تازه و روشهانى خلاف حق و ناكواريهاي
 مىكند و از معرفت حق (امام زمان) باز مىدارد. مكر اندكى از آنـانكه
 دكركونىها و وقوع فتنهها را نمى فهمد، مكر كسى كه خـد خداوند او رو را را حفظ
 هميشه تفكر كند و از وقوع حوادث عبرت كيرد و از خوشى دو دو رو روز



 وقوع فتنهها در آن هند كيريد و خود را وارد فتنهها واى جديد نكـنيد از كسانى كه اهل بدعت و ستم و فساد در زمين هستتد دورى جوئيد و و بـ اطاعت كسى كه اطاعتش واجب است درآنيد.
علم و ايمان به خداوند همراه بـا الطـاعت او مــى باشد. هــر كـه خــدا را بشناسد از او بترسد. بس ترسش او او را به كار وا داردد... شما اطاعت خدا و اطاعت هر كه را خدا واجب كرده بر همه هيز مـقدم بداريد و كارهانى كه به شما پيئنهاد مى شـود از فرمانبردارى ظا فريفتهشدن به دنيا، بر امر و اطاعت صاحب امر خود. مقدم نداريـد و
 فرستادن رسولان و اوصياء رسولان، بر خلق و مردم حـجت را تــمام

 هـتنههاى آنان برحذر باشيد واز آستان آنها دورى كنيد، بدانيد هر كهـ با
 برابر فرمان ولمن خدا خودسرى كند، در آتشى عظيم كه شعلهور باشد بيهتد و در آن آتش بسوزدلـد

 شعلهور سازد و لذا به كرومى انبوه از مردم كونه فرمودند:

מالى مردم شما را به خدا، آيا میدانيد كه به بدرم نامه نوشتيد و با او نيرنك باختيد؟ از دل و جان بااو بيمان بستيد و ميكاق و بيعت نموديد،
 بكويد خاندان مرا كشتيد و حرمت مرا شكستيد، بس، شما الـو ام امت مـن نيستيد؟ آنكاه با جه جشمى به او خواهيد نكريست.

## حوزهُ درس امام سجادط



 ممكردند. سعبد بن جبير، سعيد بن مسبب، صحمد بن جبير بن معطم، بحبى بـن امالطويل، ابوخالد كابلى.

هفتاد و سه نفر ذكركرده است. (r)

او مىكويد：از جمله ارادتمندان و بزركانى كه دركنار آن حضرت بودند مىتوان

 ابراهيم و حسن فرزندان محمد حنبفه و حببب بن ابى ثابت و ابويحيى اسلى و ابوحازم اعرج و سلمة بن دينار مدنى و ابوحمزة ثمالى و فرات بن احن ونـ و و و و جابر بن
 خراسانى وكاووس بن كيسان و حميد بن موسى و ابان بن تغلب وابوالفضل سرير
 شاكردان امام سجادولِّ مستند． صحيفن سجادية امام سجاد استكه البته با بيان خاص خود، كه بشر امروز بيس از هر زمان ديعرى به آن نيازمند است．المام سجادهِ دعاما مشكلات زندكى مردم و راه حل نجات مردم از مشكلات را در تـالبهاى دعا، با خداى خويش مطرح ساختهاند．كه البته بايد مسلمانان بيشتر از اين كتاب بهرهمند شوند．
 ذكر شده است（1）كه مىتوان به عنوان نمونه به رساله حقون آن حضرت اشـاره نمود．المام سجادط⿻冖𧘇）در اين رساله به مجموعة حقوتى كه بر انسان تعلت مـىكيرد

 ممسرو مادر و بدر و فرزند و برادر و همسايه و همسفر وكوچجكتر و بزركتر و．．．دارند
 مراجمى شُود．

المام سجادطِّغ مى دانستند كه تا وتتى ازطرن مردمى آكاه بشتيبانى نشوند، تنها در دست گرفنن تدرت براى تحقت بخشيدن به عمل دگرگونسازى اجتماع كافى نيست. مردم بايد به اهداف آن حضرت آكاه باشند و به نظرات آن آن حـر آن حكرمت ايمان داشته باشند. و در راه حمايت از آن حركت كنند و در برابر تندبادها با استوارى و قدرت بايستند.
آن حضرت از داشتن جنين مردمى محروم بود و به علت نداشتن جنين مردمى كه با آكاهى و اخلاص از او بشتيبانى كنند شكايت مى مرفمودر: امام سجادطِّ女 اين واقعيت را در تحليلى جالب و دقيت براى ما بيان مىكند و مى فرمايند.

 كسانى كه قصد جنت با من را داشتند ديدم و به تنهانئى خود در در برابر بسيارى از كسانى كه با من دشمنى داشتند، نظر كردم.ه

## 

هشـام بن عبدالملكى در خلافت وليد به زيارت خانهُ خدا رفت، طواف به جاى آورد، و جون آهنگ استلام حجر كرد به علت زيادى و انـبوهى جـمعيت تـوفيت نيافت.

بس منبرى براى او كذاشتند و وى بر آن بنشست. دراين بين امام سجادولغّ وارد خانه خدا شد. عبايى وردايى داشت. نيكو صورتترين و خوشبوترين و خاشعترين
 جون براى استلام به موضع حجر رسبد به خاطر اجلال و احترام و بزركداش باشت آن
 هشام كه شاهد و ناظر بر ورود و رفتار مردم نسبت به آن حضرت برا بود برد سخت





ابافراس اوكيست؟
فرزدف كفت:













 بيرين الم زميناندئكريند ايبانانـ.



عذر خواست كه بيـنتر ممدور نبود.


فرزدق آن مال را ردّكرد و بيغام داد كه من براى صله، مدح شُما را نكغتم بلكه به
 فرستاد و فرمود: ای فرزدق اين را قبول كن، فرزدق هم قبول نـمود. و در بـعضى تواريخ است كه زندانى شدن فرزدف طولانى شد به طورد طردى كه هشام او او را به متل
 آنكه خداوند فرزدق را از زندان آزاد نمود.



 از اين محتاج مىشوى به تو عطا مىكردم. (در تاريخ است كه بعد از انهرل سـال فرزدق وناتكرد).

## عبادت امـام سجادِ




 براى نماز متورم شده بود.

 جانب من توجه كرده و فـرمودند: بـخشى از صـحيفههايى كـه عـبادت حـضرت
 مفدارى از آن را فرائت كرد و عبادات خود را در برابر آنها ناجيز ديد دلتنگ شدند و

صصحيفه را به زمين كذاردند و فرمودند：جه كسـى مـىتوانـد بـا بـه بـاى عـلى بلّ عبادت

## سكوت از نظر امام سجاديلِّ



 از علت برنرى كلام سبوال شد؟ حضرت فرمود：
 بلكه مأموريت داشتند با مردم سخن بگويند و با بيان خود آنان را به راه صالاح و و اري رستگارى دعوت نمايند．همجنين هيج كس با سكوت مستحق بهشت نمى وشود، سكوت مستوجب ولايت الهى نمىگردد．هيج كس بـا سكـوت از عـذاب دوزخ مصون نمى ماند．نيل به رحمت و ولايت الهـى و محفوظ ماندن از عذاب او، بر اثر
 فرمود：شما خود فضل سكوت را باكلام توصيف مىنماييد و هرگز فضل كلام را با سكوت توصيف نمىكنيد．

سعارشهای امـام سجاد
روزى امام سجادنِيّ女 گدايى را ديدند كه مىگريست حضرت فرمود:

اكر دنيا در كف اين مرد بود و از دستش مىافــتاد، نـــمىبايست كـريه
كند．

امام سجادبهِ فرمود:
آنكه امر به معروف و نهى از منكر را ترك میكند، شمجون كسى است كه كتاب خدا را به بشت افكنذ مكر اينكه از روى تقيَّه باشد، كفتّن: تقيته

او جكونه است؟
امام سجادطه
اينكه از ستمكارى سركش بترسد كه از حد دركذراند و يا به او ستمى
(I) رساند
 با بنج كس دوستى مكن و سخن مكو و ممسفر مباش.

 r_درو غعو، كه دور را به تو نزديك و نزديك را الز تو دور میى اتازد.
 ○ـ كسى كه قطع رحم كند، جه او را در سه جاى كتاب خدا لعنت شــده بافتم.


$$
\begin{aligned}
& \text { ديدم آرد و هيزم بر بشت داشت و مىرفت عرض ريكردم: } \\
& \text { ای بسر رسول خدا اين جيست؟ }
\end{aligned}
$$

امامطِّا فرمودند: سغرى در يبش دارم و و توشة آن را آمادهكردهام تا در جاى امنى

$$
\begin{array}{r}
\text { زهرى گفت: غلام من آن را براي تو بياورد؟ }
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اــطبقات / ابن سعد / ج } 0 \text { / ص } 10 \wedge .
\end{aligned}
$$

زهرى گغت: خردم آن را بردارم؟
 زهرى مىگويد: يس از جند روزى از او يرسيدم؟ سفرى كه در يبش داشنـى شـي

شد؟
حضرت فرمود: جنانكه مى ينداشتى نيست. آن سفر، سفر مرك است و من براى آن خود را آماده مىكنم، آمادكى براى مردن، دورى از حرام و بخشش و و كار نيك

است.


 مستمندان مىرفت و مىفرمود: صدقة بنهانى آتش غضب بـرورددگار را خـاموش
 هنگام شسست و شوى آن حضرت آن نشانهها را بر بشت او او ديدند.






 سبس خود با نان و خرما افطار مىكردندند.

الخلاق امام سجادطِّغ



بكذرد.

آن مرد حمله بردند.






مى برد به ديدن كاروان رفت.

على بن الحسين! حالا جه كسـى بيروز است؟


 در همين شام مردى روبروى امام سجادهِ شها راكشت و نابود ساخت و مردم رااز شرّتان آسودهكرد و اميرالمؤمنين يزيد را بر بر شها بيروز كردانيد. امام سجادلِّغِ خاموش ماند تا مرد شامى آنجه در دل داشُت بيرون ريخت. آنگاه

## 

امام سجادطِّغ از او برسيد:
ای مرد شامى آيا قرآن خواندهاى؟
مرد شامى كفت: آرى.
امام سجادجِّغ فرمود: اين آيه را خواندهاى؟
 بكو بر رسالت مزدى از يُسا نسى انوامم مكر دوستى نزدبكان من. مرد شامى كفت: آرى.
امام سجادطِّغ فرمود: و اين آيه را :

و حت خويشاوندان را بده.
مرد شامى گفت: آرى.




هـانا خدا مى غوامد بليدى رالاز شــا امل بيت بيرد و يُــا را هاكى سازد، باكى سـانتنى.
 هإكيزه از آلايش.
آن مرد دانست آنجه كه دربارة اين اسيران شنيده درست نيست. آنان خارجى نيستند بلكه فرزندان بيغمبرند و از آنحّه كفته بود بشيهان شده و كفت: خدايا من از بغضى كه از اينان در دل داشتم به تو توبه مىكنم. من از دشمنان
（1）．محمّد و آل محمّد بيزارم






حكومتهاى بيشين مى ديدند．
 حضرت فرمود：تعجب مىكنم كه من جكيرنه متولد شدم．بدرم در شـبانه روز هزار ركعت نماز مى موراند．
خادم حضرت مىیريد：نه در شب براي او رختخوابى گستردم ونه در روز براى او سفرهاى نهادم．




 كريسش خود را در عبادت ازدست نداد و جندان خـد


جابر جون ديد نـىتونواند با جنين سخنانى امام سجادي داردكنت：فرزند يبغمبر خود را هلاك مكن！تو از خاندانى هسنى كه مردم به وسيلة
ا-متتل خوارزمى /ج r / ص \& \&


## 

آنها بلا را از خود دور مى سازند و از خدا رحمت مى طلبند؟ امام سجادلِّي火火 فرمود： من به راه بدرانم میروم．

## شهادت امام سجاد

امام زينالعابدين برادرش مشام به آن حضرت دادند به شهادت رسيدند و آن حضرت را در بقيع دفن نمودند．آن حضرت سى و ينج سال بس از شهادت بدرش زندكى نمود و．شبعيان را

امامت نمود．
 حضرت در سال نود و بنج واقع شد．و بعد از امام حسين نمود．
المام سجادلِّل大 در هنگام ونات خويش، ممه فرزندان خود را جمع نـمود و از ميان همهُ فرزندان خود، محمد بن على ناميد و بقيه فرزندان ：خويش را به اطاعت از او فرمان داد．
＊＊＊


اــالمالى／شتخ طوسى／ج r／م ．ror．

#  

## بشش يازدهم


تطب راوندى روايت كرده است كه از امام سجادهِ
 شكافنتى.





 بيدا نسىشود.

*     *         * 


## 


 داد و به كسنرش و توسعن آن يرداخت به صورنى كه يكى از بزركترين دانشكاهها را تأسبس نمودند.




 بررسى مىكنيم مى بينيم واقعأ مردم جستجوكر حفيقتجو متحيتّ، و مضطرب بودند وند , نمىدانستند در مسايل دينى و قرآنى به جه كسانى مراجعه كنند؟ به طررى كه



 را شكافٍت و شيعيان شروع به تعليم كسانى كردند كه قَلِّا از آنها ياد (1). مىكرفتند

 زدند و مردم را از اهل بيت و قرآن دور ساختند و سبس مشكار و رسلاتى راكه براى مولا

ا-رجال كثـ / ص rı9.

امامت امام زين العـابدين حكومتها را در دست داشتند و اهل بـبت عـصمت و طـهارت اهم سرجشسن: علم الهى بودند عملاًاز صحنه سياست و مركزيت علمى و دينى مردم به
 و شيعه فراوان بودند اما از احكام امسلام و ترآن خبرى نداشتند و نتهاء و عـلماء
 هلاكت مى انداختند.
 رشد و تعالى مكتب تشبّع نمود به طورى كه در ميان تمام افراد جهان به عــنوان عالمترين، متبحّرترين و فاضلترين مردم زمان خود شـناخته شــد. بـه طـورى كـه بسيارى از دانشدوستان و علما، آوازه نضل و دانش او وا شنيده و بــه سـوى آن حضرت جذب شدند.
 علماى عصر او در برابر وجود مقدسش فروتنى مىنمودند. حوزة درس او بـراى صدها دانشمند و محدث كه تربيت كرده بود بايگاهى بود. جابر جعفى مىگّويد:


(1)حديث از او سوزال كردم.

در روايت حبابةالوالبيه آمده است كه در مكه مردى را ديدم كه بـين ابـابه" و
 خود ازاو نظر مىخواستند و جواب سؤالهاى مشكل خود رالزاو مى خواستند و او را رها نكردند تا در هزار مسأله جواب همه را داد... جـمعى گفتند ايـن كـيست؟

جواب شنبدند كه او، المام محمد باتر بن على بن حسين بن على بن ابيطالب
است．
در موسم حج، از عراف و ايران و ديكر شـهرها مـزاران مسـلمان از از او جـواب
 مى مرسيدند و اين امر دليل آن برد كه او در دل تودهمهاى مردم جالى داشت．

## خل大اى همزمان با امام با

 اــوليد بن عبدالملك
r．r．سليمان بن عبدالملـكى
r－

هــمشام بن عبدالملك

## وليد در مدينه








 بعد، بارعام است و مردم و بزركان شهر بايد به ديدن وليدن وليد بروند وريند．
 استاندار مدينه بود با ديدار وليد موافقت كردند.
 برخاست و امام باقر

 نشـد ولبد براي اينكه جيزى بگويد از وضع محصول كشاورزى مدينه برسيد و جون
 فرمودند.
 فرمودند: فقط داراى مزرعهاى استكه محصولاتش فتط تكافوى نان خانوادهاش را مىكند و حيزى از آن بافى نمى ماند كه بتوان آن را فروختى. وليد كفت: اكر مايل

 خداحانظى كردند.
مسافرت وليد بن عبدالملك به مدينه بيشتر براى ديدن مسجد آن شهر بود؛ در آن روز وليد با ممراهان خود و عمر بن عبدالعزيز راه مسجد را را در بيش بـر برفتند. امام

 وليد بعد از ورود به مسجد از وسعت آن ابراز رضايت نمود و آنگاه وارد شبستان





اين علم راجع به جه بحث مى نمايد؟ امام باقرطِّغ火火 فرمود：راجع به وضع زمـين و ستاركان آسمان بحث مىنمايد．

دورى حاكمان اموى از حجاج
سليمان بن عبدالملك يس از برادرش زمام امور را به دست كرفت و روز جمعه دمم ماه صفر سال 44 به درك وامل

افراد بككناه را آزادكرد.


 ازكارماى حجاج تبّى و و دورى مى يجستند．





 ابليس بر فرنشتكان بوسيده بود آشكار شـدر




## شير نبود، خون بدوش





 برسند تا بدينوسيله در سالهاى بعد مالياتهاى بيشترى از آتها دريافت


## عمر بن عبدالعزيز به حكومت مىرسد





عبدالعزيز را رحمت و راحتى براى خريش مير مى دانستند.



 شايستهتر است. نوجوان كفت: الى خليفهن مسلمين اكر ميز ميزان شايستكى سن سن بيشتر




است نه به علت ترس، طمع نداريم و... عمر بن عبدالعزيز گفت: ایى بسر مرا موعظه كن نوجوان كفت: ای اميركروهى بر اثر حلم خداوند مغرور شدند وگروهى به مدح و تمجيد مردم، تو ازكسانى مباش
 شدهاند.

نوفل بن ابى فرات مىگفت: من نزد عمر بن عبدالعزيز بودم مردى نام يزيد را با لقب اميرالمؤمنين برد (عمرا به او كفت: او را اميرالمزُمنين مى خحوانى ؟!! و دستور (1).

اهكار يزيد بن عبدالملك
بس از عمر بن عبدالعزبز، يزبد بن عبدالملك حكومت را بدست گرفت، او در دوران حكومتش كارى جز عياشى و خـوشكذرانـى نـداشت. در زمـان يـزيد بـن عبدالملكى سازو آواز جاى خود را بازكرده بود و به قدرى به موسيقى علاته داشت كه خوانندكان را از شهرهاى دوردست بـه دمشـت دعـوت مـىـكردند كـه جـريان هوسبازى او معروف است.
يزيد بن عبدالملك روزى مشغول مدح ابيى لهب بورد بود. به او كفتند: ابى الهب كافر
 داشته من از او خوشم آمده تعريفش كردما * * *



## بشش دوازدهم

هشام به دكو مت مىوسد

 عنوان محل بيلاقى شخصى از آن استفاده مىكرد. رصانه شهرى يبلاقى در نزديكى فرات و بايتخت يِلافى مشـام بود. هشام در اين شهر مُرد و در ممانجا دفن شد.
الو فرزند مبدالملكى دهمين خليفه از دودمان اميه است كـه در سـال هـا الـــ حكومتا رسبد و مـدت حكـومت وى قـريب م Y سـال بـه طـول انـجامبد و روز
 بعنوبى مورِ بزرك دربارة مشام مىكويد:
 فسى الהلب و بیرحم و زياندراز بود.
مسعودى مىنويسل: مشـام، از جملة سياستمداران معروف بنى امـيه است. او يكى از سه سياستمدار معروف بنىامبه بود كه عبارتند از معاويه و عبدالملك و

## 

## (1). هشام و به هشام، درهاى سياست تخته شد

 آنقلد برایى مردم مسرتآميز بود كه ملت از شنيدن اين خبر به رتـص و بـايكوبى يرداختند.

مردم شام بعد از مرگ هشام، استقبال شايانى از وليد برادرزادا مشام و رقيب فرزند هشام به عمل آوردند. و اميد داشتند بلكه وليد، آنان را از مـظالم دسـتكاه هشام نجات بخشد اما افسوس كه مردم در اشتباهى دور بودند.

سؤال هشام از امام باقرئِ
زهرى میگريد: يكى سال هشام بن عبدالملك به تصد حج عازم حجاز شد. بعد
 كه دستبار مشام بود گفت: اين (محمد بن على، است.
هشام گفت: يعنى همان شخصى كه اهل عران فريفته و خواهان او هستند. سالم گفت: آرى.
هُشام گفت: به نزد وى برو و بكُر مشام اميرالمزُمنين سزُال مىكند كه فـرداى قيامت ثا وقتى كه به حساب آنها رسيدگى شود مردمان جه خواهند خورد و جه خواهند آشاميد؟


به حساب آنها رسيدكى شود.

جون هشام جواب را شنيد گفت: اللّه اكبر، بـرو و بـــو در آن روز بـا آن هــه گرفتارى و ببجارگى باز مردم به فكر خوراك و آشاميدن خواهند بـر بـود

> ا-مروج الذهب / ج r/ص /rr.


 خداوند به شما روزى داده است．در اينجا هشُام ساكت شد．

# احضـار امام بـاقر <br> المام صادق 


 فرمودند：
 مبعوث نمود و ما الملبيت را به وسيلة او امتياز بخثّيد．ما بركزيدكان خدا در ميان مردم و برجستكان و جانتينان خدا هسـتيم．سـعادتمغ


دشمن ما باشد．
（مسلمهه برادر هشام اين جريان را به اطالع هشام رسانبد ولى هشام كارى نكرد

 ما را به شام فرستاد．بعد از ورود به شام هشام تا سه روز اجازة ورود نداد و در دروز

 دو طرف ايستاده بودند．در جلو هدفى راگذاشته بودند و بزرگان بنىاميه مشغول


شديم. هشام كفت! ابا محمد با بزركان خويشاوند خود تيراندازى كن.
 بدار.
هشام گفت: به حت خدايهى كه ما را به دين خود و به بيامبرش امتياز بـخشيده امكان ندارد. حتماً بايد تيراندازى كنى و دراين هنگام هشام به يكى از شخصصيتهاى
 كرفت و يكى تبر در جله كمان نهاد و وسط هدف را نشانه گرفت. آن جنان حضرت تير انداخت كه تير در نقطة وسط هدف جار جاى
 تير بدنبال هم به هدف زدند كه هر كدام تير قبلى را مى شكافت و در يكديگر داخل

مىشد.
در اين هنگام هشُام جنان به اضطراب افتاد كه نمىتوانست خورد را نگه دارد. سبس گفت: خوب تيرانداختى، تو بهترين تيرانداز عرب و عجم هسـتى! جكـونه


 وتت خشـشكين مىشد به آسمان نگاه مىكردند نگاه خشمآلودى كـه آثـار آن در جهرهاش آشكارا ديده مىشد در اين هنگام هشام كه متوجه جريان شد. صدا زد نزد
 رسيد هشام از جاى خود حركت نموده او را در بغل گرفت و طرف راست خـود

 سبادت بر عرب و عجم دارند احسن! از كجا اين تيراندازى را آموخختهاى؟ جقفدر وتت صرف آموختن آن نمودهاى؟


 نديدهام. كمان نكنم كسى در روى زمين بتواند جنين تيراندازى كند. آيا فرزند سُنـا جعفر مىتواند همينطور تيراندازى كند؟ امام باقرطِّ女 فرمود: ما از اجداد
نموده به ارث بردهايم:


المروز دين شُـا راكامل كردم و نعدتم رابر شُــا تمام نمودم و اكنون راضمن شدم كه اسـلام دين شسها باتُد.
ما جهان را به ارث بردهايـم و جهان هيجگاه خالى از حجتى كه تدرت بر انجام امور شگفتانگيز داشته باشد خالى نيست و آن فدرت به غير از ما خانواده، بــ خانوادة ديكرى داده نشده است.
حضرت صادق قرمز شد، اين برگُتْن جشّم و قرمزى صورت علامت خشـم او برد، هشام قدرى سر به زير انداخت سبس سر بلند نمود و كفت: مــر مـن و شــــا هـر دو از فـرزندان

 به ما امتبازهايى داده كه به هيجكس نداده است. هشام كفت: مكر خداوند محمد سفيد و قرمز نفرستاده است. از كجا شما به ارث، مقامى را برديد كه به ديگرى داده نشد. بيامبر براى همذ مردم فرستاده شد، اين آيه فرآن نيز مى فرمايدي:

1- مائده/ r.

## 

ميراث آسسمان و زمين از خداست．
ازكجا به شما اين علم رسيد با اينكه بعد از بيامبر اسلام، ديكر بيامبرى نيست و
شها هم بيامبر نيستيد؟


زبان خود را مكثناكه عجلدكنى.

بيامبرى كه نبايد براى ديگران زبان باز كند خداوند به او امر و دستور می دهد كـ به ما اين امتباز را بدهد و ديگران محروم باشند．به همين جهت بيامبر اكرم با على به كفتگوى سرّى يرداخت و خداوند اين آيه را نازل نمود．


بيامبر اكرم گوش، گوش على باشد．به همين جهت على بن ابيطالب صلوات اللّه عليه دركونه
 بيامبر اكرم محبوبترين شخص در نزد خْود امنـيازى مى دميد．آنجنان كه خحدا بـيامبر را مــمتاز كردانبد．بيامبر اكرم قدرت از راه ارث به ما رسيد بدون اينكه حتى ساير بستكان ما شريك باشند．
 مطلع نكرده است．او از كجا جنين ادعايع مىكرد．امام باقرقِّي火火 فرمود：خــداونـد
． 1 ． 1 ／



بزرى نوشتهأى براى بيامبر اكرمَ روز فيامت در آن بود．جنانكه اين آيه شاهد آنا استا


（1）لِلْمُوْمِنْنَنا

（ها براى تو كتابى را فرستاديم كه تنصيل مـر جـبز در آن است و هــابت د رهـــت و
بشارت براى مزومنين است"ه.

خداوند به بيامبرش وحى كرد كه تمام اسرار را با على در ميان بكذارد و على بعد از او ترآن را جمع كند، و غسل و كفن و ساير كارهاى دفن او را وا على به انجام برساند، ييامبر اكرم
 من و زيان او و من همينطور است．او برداختكنندة：قـرض مـن و انـجام دهـنده تعهدّات من است．بيامبر اكرم تأريل ترآن جنگ خوامدكرد همانطورى كه من در تنزيل آن جنگ نمودم．هبجكس جز على وارد بر تمام تأويل قرآن نبود．به همين جهت بـري بهترين داور شما على است．و عمر بن خطاب كُفت：الو لا على لهلك عممر）（اكر على نبود عمر ملاك مسند）عجب اينجاست كه عمر فبول دارد و ديگران انكار مىكنند．
 را بخواه، حضرت فرمود：زن و بجهام را با آملن خود به وحشت انداختم．هشام گغت：خداوند وحشت آنها را با برگڭتن شمها از بين مى برد همين امروز حركت كن．

## امام باقرقِّ边 و عالم مسيحى

امام صادق با هم حركت كرديم و ازكاخ هشام بيرون شد يم．جلو كاخ هشـام ميدانى بود كه در

آخر مبدان عده زيادى روى زمين نشسته بودند. بدرم پرسيد اينهاكبستند؟ دربانان كُتند: اينهاكشيش و راهبهاى نصارى هستند. آن شخص دانشممند آنها است كه در هر سال بیى روز مىنشيند و مسايل ايشان را جواب مى دهد.


 مسلمانان نيز اطراف ما راكرفتند.
 نكيرد. تمام رهبانان وكشيشها از جاى خود حركت كرده وبر أو سلام كرذند و او را در
 بوديم. عالم نصاري جشّم به اطران انداخت و نگاهى به امام باقر كفت: تو از ما هستى يا از امت بيامبر اسلاملام؟ امام باقر艮 عالم نصارى برسيد: از دانشممندان آنها هستى يا از نادانان؟
 در اين وفت آثار اضطراب و ناراحتى زياد در جهره: عالم نصارى مشاهده شد. سبس گفت: از تو جند سنوال مىكنم.

## سؤ الات عالم مسيحى از امام بـاقر امام باقر

 میى
فبول كرد؟


ولى نضله ندارد．
در اينجا دانشمند مسيحى خيلى مضطرب شد و كفت：مكر تـو نگـنتى كـه از
دانشمندان نبستم．
المام بافرِلِّغ فرمود：كغتم من از نادانان نيستم، فرستادكان هشام تمام اين سخنان
را مى شنبدند．



بهشت آماده است، جه دليلى بر اين مطلب داريد كه بتوان قبول كرد؟


تمام جهانيان موجود و حاضر است．
عالم مسيحى ناراحت شده و گفت：مكر تو نگفتى من از دانشـرمندان نيستم؟

عالم نصارى كفت：سـوال ديگرى دارم．
امام باترطيلغ فرمود：بيرس．
عالم نصارى يرسيد：كدام ساعت از شبانه روزاست كه نه ازروز حساب مىشود
و نه از شب؟
 در آن وقت سبك مى شود و شخص خوابيده بيدار مىكردد و بـيهوش بـه هـوش مى آيد．
دراين وفت عالم مسبحى ناله و فريادى كثيد و گفت：يك سـوال ديكر دارمك به خدا تسم نهى توانى جواب آن رابن را بدهى．
 و بايد كفاره دمى．
عالم مسبحى برسيد：بڭر كدام دو نفر بودند كه در يكـ روز متولد شدند و در يكى

روزاز دنبا رفتند، يكى بنجاه سال عمركرد و ديكرى صد و ونجاه سال ممركريدرد.







 كرد و اور را وارد منزل نمود. بسران عزيز








 خود داشتم، خداوند آنها را به صورت اورل بركردانيده استي است.
 سادمای شد. سهس بيست و بنج سال ديكر با هم زندگى كردند و و در يك روز هر در از دنبا رفتند.
در اينجا دانشمند مسبحى از جاى خود حركت كرد، مسبحيان نيز به احترام او

## 『ハを9

امام باكر ر ر د در شام
حركت كردند．در بين راه به بيروان خود كفت：از من داناتر را آرردهايد و در مر ميان





 شهما با عالم نصارى شدهانداند．


امام باقرِيْ⿻丷夫力 در شام





 يس از ديكرى خروج ميكنيد و اختلاف بوجود میى آوريد و مردم را به بيشّوايـى




نموده و فرمود：شما جه تصور میكنيد و هدف شما شما از اين كارها چجيست؟
 بايان مى يذيرد．اگر شما يكى فدرت زودكَدرى داريد ما را سلطنتى طولانى است．

بعد از حكومت ما، ديكر حكومتى نخواهد بود. زيـرا بـا اهـل عـاقبت هسـتيم و خداوند مى فرمايد:

#  (r) 

## اخطار امام بـاقرِّلِّ بـه جابر جعفى

نعمان بن شبير مىگويد: من با جابر بن يزيد جعفى در سفر به حجاز هـمسفر


 داشت به جابر داد. جابر آن را بوسيد و بر جشبم خود كذاشتـ. نامه از طرف امام
 آقايم جدا شدى؟ آن مرد گفت: در همين لحظه ازاو جـد جدا شدم. جار جابر برسيد: قبل از نماز يا بعد از نماز؟ آن مرد كفت: بعد از نماز.

جابر نامه را باز كرد و شروع به خواندن نامه كـرد، امـا هـر جـه بــيشتر نـامه را مى مواند جهرهاش بيشتر درهم مىشد تا آنكه خواندن نامه تمام شــد و و آن را در


 فرياد مىزند: منصور بن جمهور اميرى است غير مأمور و جند جيز ديعـر مـثل همين كلمات را مى خواند.
نكاهى به جابركردم او نيز نگاهى به من كرد و جيزى نگفت، من شروع به كريه

كردم بعد از مدتى بجهما دور من و جابر جمع شدند و مردم نيز اجتماع نمودند. جاير حركت كرد تا داخحل ميدان كـونه شـد و بـجهما بـه دنـبالش بـه دور مـبدان مىدويدند.
مردم مىكنتند: جابر ديوانه شده است، به خدا سوكند جند روز بيشتر نگذشت كه نامة مشام بن عبدالملكى به فرمانداركوفه رسيدكه در آن نوسته بود: مردى به نام جابر جعنى دركوفه است. گردن او را بزن و سرش را براى من بغرست. فرماندار از اطرافبان خود يرسبد: جابركيست؟ گفتند: مردى دانسمند، فاضل و


 فرمانداركغت: خدا را شكر كه مرا از ريختن خون او حفظكرد.
 انجام يذيرفت. منصور بن جمهور ازطرف ديزيد بن وليد، فرماندار كوفه شد. او بـر بعد

(1). وفات المام باترئر

مناظره با عبدالملك
مردى به عبدالملك مروان كفت: من مى خوامم با تو مناظرهاى بكنم به شرط

 است؟

عبدالملكى گفت: نه.

ا-بهارالانوار / ع

# آن مرد هرسبد: مردم جمع شدند و تو را النتخاب كردند؟ حبدالملك كفت: نه 

مرد برسيد: آيا آنها كه با تو بيعت كرده بودند لازم بود وفا نمايند؟ عبدالملك

$$
\begin{aligned}
& \text { آن مرد برسبد: در شورى تو را تعيين نهودند؟ } \\
& \text { عبدالملك كفت: نه }
\end{aligned}
$$

آن مردكنت: بس تو به زور بر آنها حكومت مىكنى و مال و جان آنها را در اختيار كرفتهای؟
صبدالملكى كفت: آرى همينطور است. مرد كفت: يس جرا نام خود را الميرمزمنان نهادهاى، با ايـنكه خــدا و رسـول و مسلمانان تو را امير نكردهاند؟ عبدالملكى كفت: از مملكت من بيرون برو و در غير اين صـورت گـردن تـو را
(I)

مىزنم.

اعتراض به سخنرانى عبدالملك
ابوحمزة ثمالى روايت كرده است كه شخصى در مجلس سخنرانى عبدالملك مروان در مكه حاضر بود، عبدالملك مشغول سخنرانى بود نـا ايـنكه سـخنرانـى عبدالملكى رسيد به موعظه كردن، در اين منكام آن مرد بلند شد و كفت: بس كن، ديكر عوعظه كافى است! الى عبدالملكا شـما مردم را بـه تـقوا امـر مـىكنيد ولى خودتان عمل نمىكنيد ومردم را نهى مـىكنيد، امـا خـودتان از حـرام خـوددارى نمىكنيد، ما بايد مطبع كردار شما باشيم يا مطبع كغتار شما؟! اكر بكرييد بيرو روش شما باشيم جكرنه ممكن است بيرو ستمگران بود، با جه

دليلى ما از تبهكارانى بيروى كنيم كه اموال خدا را ثروت خود حساب مىكنند و بندكان او را برده خويش مى شمارند. اكر مىكوييد اطاعت امر ما راكنيد و نصبحت
 نمىدهد به ديگرى بند دهد و...
رهاكنيد حكومت را و دست از تفل و بند آن برداريد، راه راباز كنيد تاكسانى كـ
آنها را به اطراف جهان آواره كردهايد و در بدر بيابانها شدهاند بيش بيا بيايند


و جان و دين خويش نكردمايم تا به روش ستمگران رفتار كنبد؟
 شدن رنج و محنت خود هستبم، هر كدام از شُماكه بر سرير حكومت نشيند مدت معينى دارد و به ناجار بايد بروندهاش ورق بخورد درد در اين هنگام يكى از مأموري أموران مسلح عبدالملى نزديك آن مردم آمد او راكرفت و ديگر از از او خبرى نشـد سرش آوردند.

## سعد بن عبدالملك در كنار امام بـاقر

ابوحمزة ثمالى روايت كرده است: روزى سعد بـن عبدالهـلك خـدمت امـام

 كرد: جراگگريه نكنم و حال آنكه در قرآن مرا از شُجرة ملعونه (بنى اميه) شمردهاند.

 اين آيه قرآن راكه خداوند از قرل ابراهيم نقل مىكند:

## (1) (1)


(r). امام باقر右)

## 

 السلم غلام محمد حنفيه مىى

 قيام مىكند و در حال بدى كشته خواهد شد. سبس حضرت فرمود: اين حديث را

 نقل كردم وازاو بيمان كرفتم كه به كسى نگويد: ما جهار نفر از اهل مكه صبح تا تا شب خدمت آن حضرت بوديم. معروف عرض كرد: آتا آن حديث كه اسلم برام برا من نتل
 اسلم! جحرا نقل كردى؟ اسسلم عرض كرد: آقا من ممان بيمانى راكه شمها از من كرفتيد ازاو گرفتم.

 (r). احمقند

*     *         * 

ا-إباراميم / 11 .



## 

## ادعاى عبدالله بن حسن









وارد شدن است.



 كرديم و افروختن شـد و به صورت خرين را به جانب عبداللّ كردند و فرمودند: اكر معتقدى كه داراى آن معام هستى داخل

آتش برو كه تو را زيان نمىرساند. در اينجا وعبداللّه، مات و متحيّر شد و نتوانست الـي


## درخواست ابوبصير

 شيعيان شما هستم. كور و نابينا و ناتوان هستم، مـى مخواهـم بـراى مـن بـهــت را ضمانت كنى. امام باقرِ عرض كردم: جه مانع دارد كه جمع بين هر دو نمايى، (مم ضمانت بهشْت و مم علامت ائمه).






 بگذارم و اگر مىخواهى ضامن بهشت شوم بايد شما را برگردانم به صورت اول، ابوبصير عرض كرد: آقا من احتياج به تماشاى اين مردم بدسيرت ندارم، مرا بركردان
 دست بر جشم او كشيد و مثل اول نابينا شد.

## 米 * *

## البوبصير چه مىينـي؟

در ايام موسم حج بود. ابوبصير در خدمت حضرت امام باقر (Wا اكثر الحجيج و اعظم الضجيجه

امام باقرقها فرمود:
(بل ما اكثر الضجيج و اتل الحجيج،

 خود ببينى؟ سبس حضرت دست خود را روى دو جشم ابوبصير كذاشتند و دعايـ خواندند آنگاه ابوبصير بينا شدند. امام باقر





 و فضل خحا را بر ما فراموش كنند. آنگاه ما را در مقابل خحا بيرستند. با با اينكه بنده او هسنبم و از عبادتش سربيجى نمىكنبم و از نـرمانبردارى او خسـته نـمى شوهــم و

تسليم او شستيه. (1)

*     *         * 

ا-بهارالأنوار /ج " / /

مردى از پسر عمر مسئلهاى سنوال كرد، بسر عمر نتوانست جواب آن مـر مـرد را
 جواب داد به نزد من بيا و جواب او را با به من بـرو

 علم هستند.

## آسرار بر جابر جعفى سنگینى مىكن

 مبادا به كسى اظهار كنى. جابر عرض كرد: آقا فدايت شوم، بـار سـنـينينى بـر مـن
 كسى نگويم، كاهى أزاوقات جنان سينهام به جوش مى آيد كه حالت شبيه به جنون به من دست مىدهد.


, (r).

*     *         * 



 رامنمائى مىكند.

قتاده عالتم بصره دو خدمت امام بـاقر
ابوحمزة ثمالى مىكريد: در مسجلد يامبر اكزم و به من سلام كرد و كفت: شها جه كسى هستى؟ من كنتم: يك نغر از اهل كــرفه هستم، حهه كار دارى؟ آن مرد كنت: تو حضرت باقر محمد بن على را مىشناسى؟ ابوحمزه كفت: آرى، با او جه كار دارى؟
آن مرد كنت: جهل مسـلّ آماده نمودهام تا از او بيرسم تا هر جه درست بـود
بكيرم و هر جه صسحب نبود رهاكنم.
ابوحمزه به او كفت: تو آنقدر عالمى كه بين حت و باطل فرف میگگذارى؟
آن مرد كفت: آرى.
ابوحمزه به اوكفت: دراين صورت كه حت و باطل را مى شناسى چهه احتياجى به

در اينجا آن مرد ناراحت شده وكفت: شما مردم كوفه گروهى كمطاتت هستيد.
اكر حضرت باقر را ديدى به من خبر بده.
 اصحاب كه دورش راگرفته بودند و مسايل از آن حضرت مى يرسيدند وارد مسجد
 حضرت نشستند. ابوحمزة ثماللى هم نزديك حضرت نشـستند. مردم يكايك ستوال خرد را از حضرت مىيرسيدند و مـىرفتند. ســس امـام

باقر柈 نكاهى به آن مرد
آن مرد كفت: من قتادة بن دعامه بصرى هستم.
المام باقرِهِّ فرمود: تو نقيه مردم بصره هستى؟
قتاده كفت: آرى.


خاص خود را حجت قرار داده است. آنهاكوههاى استوار زمين و ماده فرمان خدا
 برگزيده است و آنها در آن موفع جون سايه اطراف عرش خدا در اينجا قتاده مدتى سكوت نمود و سبس گغت: آقا به خدا فـر آسم، من در در معابل
 نلرزيده است آنجنان كه در مقابل شما به لرزه افتاده است
 مقابل آن خانوادهاى هستى كه خداوند اجازة درْ ذكر و نام صبح وشب به ياد او هستند و هركز ثروت دنيا و خريد و فروش، آنها را الز ياد خحدا و اند


(r). مى فرمايد خانههاى سنگ و كلى نيستند

فقيـه بصره در كنار امـام بـاقرئِّغ


$$
\begin{aligned}
& \text { فرمود: قتاده، تو فقيه مردم بصره هستى؟ } \\
& \text { قتاده عرض كرد: مردم جنين مىكريند. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قتاده عرض كرد: آرى. }
\end{aligned}
$$

 قتاده عرض كرد: از روى علم.
امام



من يك سوزال از تو میكنم．
قتاده عرض كرد：سوزال خود را بفرماييد．


قتاده عرض كرد：منظرر كسى است كه بازار و توشّه و با سوارى حالال، قصد

 و مركب حلال به جانب مكه حركت مىكند ولى در بين راه دزدها امـوالث را بــ

فتاده عرض كرد：جرا گاهى اتفاق مى افتد．

 با زاد وتوشه و وسيلة سوارى حلال و قصد اين خاين
 مىكند كه حضرت ابراميم عرض مىكند：





 اين صورت قبول نخواهد شد و اگر جنين بود يعنى با دوستى اهل بيت بود آن وتت

از عذاب جهنم در روز قيامت در امان خواهند بود．
（1）．${ }^{(1)}$

سؤالات طاووس يـمانى از امـام بـاقرِئِ
 گروهى از ارادتمندان آن حضرت جمـع بودند．در اين هنگام طاووس يمانى با جند



طاووس يمانى عرض كرد：جه وقت يك سوم مردم مُردند؟ حضرت باقرطِّ女数 مردم مُردند؟ آن روز روزى بود كه تابيل هابيل راكشت．در آن روز مردم جهار نفر

بودند：آدم، حواء و قابيل و هابيل، در نتيجه يكى حجهارم از بين رفت．
طاووس يمانى عرض كرد：شما صحيح فرموديد من اشتباه كردم． طاووس يمانى پرسيد：كدام يك از اين دو نفر（هابيل و تابيل）بدر مردم جهان هستند؟ امام بافرهِّ女火 فرمود：نسل امروزى بشر از هيج كدام يك از هابيل و قابيل نيست بلكه نسل مردم از（شيث）است كه بسر ديكر آدم برد．

طاورس يهانى يرسيل：جرا نام آدم را آدم نهادند؟ امام باقرطِّ火火 فرمود：براى اينكه سرشت آدم را از اديم زمين، يعنى تشر زيـرين زمين برداشتنل．
طاووس يمانى عرض كرد：جرا（حوٌاه را（حوُاه ناميدند؟


طاووس يمانى يرسيد：شيطان را براى جه ابليس ناميدند؟
 طاووس يمانى برسيد：جنّ را از جه جهت جنّ نااميدهاند؟ حضرت باقرطل㓎 فرمود：زيرا آنها ديده نمىشوند． طاووس يمانى برسيد：توسط جه كسى اولين دروغ رادر دنياكفته شد و آن دروغ جه برد؟
حضرت باقرِّ夫火 فرمود：شبطان بود وقتى كد كغت：من از آدم بهترم، من از آتش و او از خاك است．

طاووس يمانى ثرسيد：كدام دسته بودند كه شهادت درست دادنـد ولى دروغ مىكتتند؟
حضرت باقررِّ夫见 فرمود：آنها منافقين بودند．آن موفعى كـه گـفتند：مـا گـواهـى مى دهبم كه تو بيامبرى．خداوند در اين آيه مىفرمايد：




 و خداوند جريان آن را در ترآن ذكركرده است؟

 و به ممين قسمت اشاره مىكند اين آيه ترآن：

## 

 خوامد آمد．

طاووس يمانى برسيد：كدام فرستاده خدا بود كه از جنَ و بشر و ملانكه نبود و خداوند او را فرستاد و در ترآن جريان آن ذكر شده است．
 نمى دانست جكونه بدن او را بنهان كند خداوند در اين مورد مى فرمايد：
 خداوند كلاغى را فرستاد ثا زمين را حغر كند در نتيهه بـسر آدم متوبه شـد جسد برادرش را جـكونه دفن نمابد．

طاووس بمانى هرمبد：جه كسى بود كه همنوعان خـود را بـيم داد و بـرحـذر داشت با اينكه از بشُر و جن و ملانكه نبود و در قرآن داستانش آمده الست؟ امام بافرِّي火火 فرمود：او مورجه بود كه كفت：

لاْ يَشْعُرُونَ(r)

اي مورجهما وارد لانغ خود شـويد مبادا سليـان و بـاهمش نــا را لكدمال كنتد در هالى كـ آنها نمىداند شــا سر راه آنها هـــبـد．
طاروس يمانى برسبد：به جه كسى دروغ بستند با اينكه از جن و بشُر و ملانكه نبود و در قرآن نيز بيان شده است؟
 دريده است．
طاورس يمانى يرسيد：كدام جيز بود كه كم آن حلال ولى زياد آن حرام بود؟

$$
\begin{aligned}
& \text { ا-اعاعران / ص IVI. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r-r }
\end{aligned}
$$

امام باقرِ⿻⿻弋㇂㇒丶幺 فرمود：آن نهر طالوت بود كه خداوند مى فرمايد：
 ．مكركسى يكـ يستـت آب بردارد．
 روزه استكه خورددن و آشهامبدن، آن را باطلط نمىكيند؟
 روزه، اين آيه است．


 كم نمىشود دريا است و جيزى كه كم مىشود و زياد نمىگردد عمر انسان است．

## 

 كنار آن حضرت آمد و عرض كرد فرمود：تو مردى شناخته شده هستى، ميل ندارم در دركنار من بنـينينى．


$$
\begin{aligned}
& \text { عرض كرد: آنا شما امام هستى } \\
& \text { امام باقرئِّا فرمود: خير }
\end{aligned}
$$

ابوحنيفه گغت：گروهى دركوفه شما را ا امام مىدانند．

> امام باقر阵 فرمود: مىكويى جه كاركنم.






## اصحاب امام باقر

اصحاب و باران امام باقرِّا
 نضبل بن يسار بصرى، ساملام بن مستنير و بريد بن معاويه عجلى و حكيم بن بنى ابى

نعيّ.



شهادت امام باقر






## بغش چهاردهـم

## 
















خود را فرستاده بودى ما از شما اطاعت ميكرديم. يس بسرم على را روانه آن ديار كن.
 تا بار سفر برایى على آماده سازند. آنگاه امام صادي
 خداحافظى كرده و از مدينه به طرف كاشانان حركت نمودند.

## ورود سلطان على به كاشان





 و جمعيت فراوانى در آن شركت ميكردند. در آن زمان فم وكاشان تحت سريريرستى ايالت فزوين بود برد و استاندارو حاكمكل تزوين الزرف ابرح، بود.




 جنگيدن با او را انداريم، هر دستورى دهيد اطاعت مىكنم.

## دشنمن در تدارك جنگ

با رسبدن نامه به دست استاندار تزوين، خشّم و عصبانيت سراسر وجود او را فراگرفت و طى حكمى حارث را شديداً تهديد كرد و نوشت：كه سه سال است كـ اسـ




 （سلطان على، ازاين امر اكاه شدند، آماداءكارزارگشته و در دركيرى وسيعى كه روى
 عدهاى ازروستايبان اطراف به كمكى حاكمان ستمگر آمده و بر عليه لشكر اس اسلطان على، وارد كارزار شدند و بسيارى از اطرافيان سلطان على را به شهادت رساندند． در اين نبرد（سلطان علىى عدة زيادى از آنان را به دركى واصل نمودندي

## شهادت سلطان على

اما از آنجايى كه لشكر دشمي
 بيكر ايشان اصابت كرده بود）به شهادت رسبد و آن ملعون سر از بدن مباركثش جدا

بشش پانز دهم

بروسى قيـام زيد
درباره زيد دو دسته روايت داريم، يك دسنه روايات كه قبل از قيام زيد توسط امام باترِ⿻⿻一㇂㇒丶

در اينجا بيان يكى نكته لازم است كه بدانيم دستگاه حاكمب و ستمكر امـوى از ابتداى حاكميت خـويش، تبليغات گسـتردماى را عـليه خـاندان رسـالت و اهـل بـيت الميرمزمنان معاويه به مردم عراق و شام فرمان داد تا آنكه حضرت على ونى وى تبرّى جويند، و آن را در منابر علنى سازند． تا جايى كه كروهى ازامويان به معاويه كفتند：ایى معاويه！تو به آنجه آرزو داشتى

رسيدى، اكر از اين لعن جلوكيرى كنى براى تو بهتر است． معاويه گفت：نه به خدا، بايد آنقدر اين مسأله ادامه يابد تا آنكه كودكان با آن رشد
（1）．كند و بزركان با آن بیر شوند، ناكسى فضل على را ياد نكند بعد از قيام زيد؛ دستگاه حاكم اموى تبليغات و حملات خود را بر عليه خاندان


آورده بودند．
 ضد زيد سخن بگويند و همصلا با دستگاه تبليغاتى اموى شوند؟ اين قسمت هم بُعدى از ابعاد مظلوميت اهل بيت باقرطِّ数 امام صادق
 تحمّل زندگى در آن وضع و اوضاع را نداشت و میگفت：من عليه هشام تيام مىكتم
 بینتيجه بودن و شكـست و كشته شدنش را بـه او گـوشزد مـىكردند．از روايـات استفاده مىشود كه بيروزى او امرى محال بوده است．و بر اين امر محال بود كـه


نيت او خير بوده است．
از لحاظ زمانى و مكانى، و شرايطى كه براى يك قيام و بيروزى آن لازم است به
هيجوجه وضعيت براى زيل آماده نبوده امست．
 امر قيام زيد را بررسى نمودهاند．جه رواياتى كه قبل از قیام بيان كردهانــد، و جـهـ روايانى كه بعد｜ز تيام زيد، راجع به او فرمودهاند． روايات قبل از قيام بى ثمـر بودن و شكست خحوردن و كشته شدن زيد را بـه أو كوشزد كردهاند．و روايات بعل از قبام، نيّت باطنى زيد را بيان داشتهاند．

اين شببه يك مسأله معمايى است، كه با دقت قابل حل است. به اين صورت كه
 به شكست میانجامد، لذا مردم و شيعيان را به بيوستن به زيد ترغيب نتمودهانداند.
 او بياناتى ابراز داشنهاند. اين اصل را با بايد در طول بررسى قيام زيد بياد داشته باشيبم. مسيلفالى كه مميشه بايد توجه داشت اين است كه معصومين نقط جهارده نفرند

 و عالم و دانشـمند بوده است. اما امام معصوم نبوده و صفات امام راند انداشته و امكان صدور اشتباه از اشخاصى همدجون وى وجود داشته است. الو اينگونه تصور داشته كه بايد قيام كند و در برابر حكومت اموى بايستد و در عين حال طافت و تحمل
 آرزو داشته به هر صورتى كه باشد يا حكومت اموى را ساقط كند يا در اين راه كششته شود و از روايات معلوم مى شود او همة اين مسايل را بذيرفته است.

## جوّ حاكم بـه مصيط

از طرنى وضعيت و جوّ حاكم بر محبط آن زمان آنگونه بود كه به حساب ظاهر
 خواهند كرد امٌا حقيقت امر اين بود كه: در زمانى كه شُيعيان به خصوص مردم كوفه


 بعد با امام حسن شيعبان آمادگى و شرايط بذيرش حكومت امام معصومِّلغ , را نداشتند. آرى در زمان



 دراين وضع و حال مردم به سراغ زيد رفتند و او را دعوت به فيام خاص جناب زيد و وضعيت خاص اجتماعى كـ بـراى زيـد وجـود داشت او را
 المام صادقِ مى انجامد. به اصحاب خاص خويش امر فرمودند كه به قيام زيـد نـيوندند وـد و در
 عهد خود وفا نخوامند كرد. مسألهاى كه قبلاً عرض كرديم كه مردم از امام صادقِ
 آيا مى دانيد اكر حنين مىشد جـه اته اتفاقى مى افتاد؟ از از قام زيد اين مسأله بايد استفاده شود كه راه و فكر ائمةُ معصومين صحبح و و درست و بر حق بوده است. الما زيد جون كه به هر حال معصوم نبوده است صدور انستباه از غير معصوم محال نيست. با توجه به اينكه در باطن امر، جناب زيد نيت باكى و خوبى داشـي الشته است هـم جنانكه اين مطلب از روايات استفاده مى شود. ائمة، قيام زيد را بعد از انجام آن و حصول نتيجه آن از از ديدكاه باطنى بردئى

 جكونگى قيام زبد است كه با دقت در متن وقايع نّارسايى قيام او كاملاً واضح است. قيام زيد برنامهريزى نشـده بود و براى مردم حسـاب بیى محل باز شده بود. كه ائمةُ از

اين امر اكگاه بودند و بر اساس آن بودكه به زيد هشدار مى دادند. اينكى به اين روايت
توجه كنيد.
 گُشودم ديدم پزيد بن على" وارد شد، حضرت به كسانى كه اطرافش بودند فرمود:
 فرمود و مدتى با حضرت راجع به قيام خود صصحبت مىكرد كمكم صداي زيد بلند شد. زيد هى ندهى، بر تو سخت خواهم گرفت! جرا ترى جهادكردهاى، جرا خانهنشين شدهاى، جرا بين خود و مردم مانع و حجاب قرار دادهاى حال آنكه از شرق و غرب امورال الموا نزد تو مى آورند.
حضرت صادقَ در جواب خششونت نمود وگفت وعده من صبح باشد. "آَيْسَ الصُّبح بقريب"
زيد حركت كرد و رفت، كسانى كه حاضر بودند شروع كردند راجع به زيد حرف زدن، حضرت فرمود: ساكت باشيد، به جز خير خيزى درباره: او نگوييد، خدا او را رحمت كند.
نزديكيهاى سحر بود كه صداى درب منزل بلند شد ، غــلام مـىگويد درب را گشودم ديدم زيد وارد شد در حالى كه با صدايى بلند گريه مىكرد و مىگیت: يـا جعفر به من ترحم نما، رحمت خدا بر تو باشُد، از من راضمى باش، خدا از تو راضىى باششل، بر من ببخش، بتخشايش خلدا بر تو باشد. حضرت صادتِ بگذرد جه خبر است كه بااين حال گريه آمدهاى، زيد عرض كرد: در خواب ديدم بيغمبر اكرم سمت جیث و فاطمه ششت سر و على در جلو، در دست على شمششبرى بود گويا

يكى بارة آتش بود فرمود: الى زيد باكارى كه با يسرش جعفر نمودى ييغمبر را الذيت

 خدا تو را رحمت كند، سفارشى دارى بگُو ، تو كشته خواهى شد، بدن تو را بدار
 از منزل خارج شد.

## ولادت زيد

 شرين راكثود و در آن نكريست. نخستين سطر جنين بون بود:

 ايشان باشد.
حضرت بار ديكر مصحف شريف را بثشود، آيه جنين بود:

يُزَزَوُونَ(r)


$$
\begin{aligned}
& \text { سوم بار اين آيه آمد: }
\end{aligned}
$$




ا- توبه/111

r- 90 . 90 /

در اين هنگام امام زين العابدين
(1).تعزيت گفتهاند، و وى هر آينه از شهداست

## محل زندگى زيد

زيد در مدينه در خانهُ حضرت على
 اميرمزومنان در آن خانه اقامت داشتند و درب آن خانه به طرف مسجد باز بود تـا زمان اعبدالملكى بن مروانه كه خواست آن باب را مسلود سازد. در اين حال رزيد
 نبذيرفت. بس به زور و عنف وى رااز خانه بيرون راندند، كه بر اثر آن بنى هاشم و
 شكنجه به قبر مطهر حضرت رسول خراب كردند. با اين حال زيد التزام و مجاورت حرم مطهر مهرّ را تركى نكرد و از مدينه
 هشام نيزّ بر همان طريقةُ اسلاف خويش در اذيّت و ضرر زدن به خاند
(r). بيامبر

## اختلاف زيد بـا بسر عمهُ خود

زيد بيوسنه با جعفر بن حسن و سبس با عبداللّه منازعه مىكرد تا اينكه هشام بن عبدالملكى، خالد بن عبدالملكى بن حارث بن حكم را والى مدينه كردانيد. بس زيد و عبدالله به نزاع برداختتند و عبدالله به زيد خشونت نشان داد و كفت: ایى بسـر كنيزگ هندى. زيد بخنديد و گفت: جنين كردى سبس از مادر او به خيزى يادكرد.

$$
\begin{aligned}
& \text { ا-بحارالانوار / ج } 11 \text { / ص } \\
& \text { r- جنة النعيم / ع AV. }
\end{aligned}
$$

مداينى مىگويد: جون عبدالله، زيد را جنين گفت، زيـد گـفت: آرى بـه خــدا سوگند، مادرم بس از وفات سيد خويش صبر كرد و از آستان خويش گام فرا ننهاد (ازدواج ديگر نكرد) جون غير او صبر نكرد (مادر عبدالله كه عمهُ زيد بود) بعد از آن زيد يشبيمان شُد و از عمّهاش خحلت مىكشيد و و نا جندى بيش او نمىرنت. تا آنكه عمهاش بيام فرستاد كه الى برادر زادهام، من ميدانمكه مادر تو به نزد تو جنان است كه مادر عبدالله به نزد عبدالله.
 بيش من آيبد فرزند عبدالملك نباشم اگگر به كار شما فيصله نبخشم. در آن شب مدينه جون ديگى جوشان بود، يكى جنين مىگفت و يكى جنان. يكى مى گفت: زيد اين گونه بيان كرد، و يكى مى گفت: عبدالله آن گونه اظظهار نمود. صبح خاللد در مسجد نشست و مردم هم اجتتماع كردند. گروهم شمهاتنگر و گروهى غمگين بودند خالد آن دو را احضار كرد و دوست مى داشت كه آن دو يكديگر را شماتت كنند.

عبدالله مىخواست سخن بگُويد، زيد گنت: ایى ابا محمد شتاب مكن، هـمن بندگان زيد آزاد باشند اگر با تو بيش خالد مخاصمه كنم. ستس روى به خالد كرد و كفت: ایى خالد، ذزرية رسول خدا ابوبكر و نه عمر انجام نمى داد... سهس مشاجراتى بين زيد و خالد صورت گرفت و از مجلس خارج شدند.

زيد در شام
زيد روانه شام شد و خواست به ديدار هشام رود اما هششام بن عبدالملك به وى

اارجع الى اميركه بـ امير خود ربجع كن.

زيد مىگفت: به خدا هرگز به نزد خالد رجوع نخواهم كرد.

عبدالله بن جعفر مىگويد: در بكى بار ديگـرى هزيـد بـن عـلى، بـر مشــام بـن
 حاجتش را بر نياورد واز وى روى گردانبد و كلامى سخت بر زبان آبا آورد.
 (ما آحَبَّ النحِّاتَ آَحَدٌ ثَطُّ إلاَ ذَلَّل،


## توهين هشـام

يكى بار كه زيد به شام رفنه بود، به ملاقات هئام رفت. ابن ابى الحديد در اين

> باره مىگريد: هشام به زيد گفت:
نَمَا يَضْنَع اَخُوكَ الْبَقَرة؟

زيد به غضب آمد جنانكه نمىتوانست در بوست خود بگنـجد. سبس گــنت: رسول خدالتَّ داريد. جنانكه در دنيا با او مخالفت نمودى در آخرت نيز او را مخالفت خوامى
 مشـام به نوكران خود گـفت: دست ايـن احـمت را بگـيريد و از مـجلس بــيرون



 مىشمرد، حتى روزى زيد بر هشـام وارد شد و به او كفت: السلام عليكى يا احول


اــ طبفات ابن سعد / ج 9 / م


## مسافرتهایى زيد

 سفرهاى متعدّد زيد مربوط مىشود. بد قرل ابوزهره، زيد در ميان اولاد حـضرت

 كه شخصيت آن جناب در ميان كوفيان جا افناده بود.

نقشـهُ هشام برایى زيد
طـ سفرى كه زيد به شام كرد و مى را طرح كرد كه در تاريخ جنين آمده است:
 جاها را در مجلس بركنند، و محلى براى زيد خالى نباشد. زيد وارد شد و جون جايى براى نشستن نـبود مـجبور شـد در بـايين مـجلس بنشيند.
هشام گفت: الى زيد به من خبر دادهاند كه تو از خلافت ياد مىكنى و آن را آرزو

 كس برتر به نزد خدا و بلند مرتبهتر بيش او از بيامبرى كه وى را مبعوث كردانيد

 بر برادرش برگزيد. و بهترين انسانها را از او به وجود آورد. كسى كه جدّش رس رسول اللّهِ مشام به وى گفت: خارج شو، زيد كفت خارج مى شوم، سبس مرا نخوامى ديد

مكر جايى كه ناخوشايند تو باشد.

## رنجش زيد

اين رفت وآمدها برای بزرگى جون زيد، رنجآور بود، و واز آن دردناكتر رفتارى بود
كه هشام در مواجهه با با زيد داشترت.



 ما بازى میكند.

## ورود زيد به كوفه



 كـردند.




 خود ديد آماده شد و سبس ازكرفه خارج شـد تا به تادسيه رسيد.

## خروج زيدازكوفه

وقتى شيعيان از خروج زيد آكاهى بيدا كردند به دنبال زيد راه افتادند و به نزد زيد رسيدند و گفتند：از نزد ما به كجا مى مروى در حالى كه يكصد هزار نفر مردمكرفه


 سوگند مى دهيم كه بازگردى．جنان بافشارى كردند تا او را به كوفه بازگرداندند．

## بيعت كوفيان با زيد

آرى؛ دركوفه شيعيان و ديگران به نزد زيد رفت و آمد داشتند و بيعت مىكردند
 در مداين و بصره و وانسط و موصل و خراسان ورى وگرگان قبول بيعتكرده بودند، و زيد ده ماه دركوفه بماند و در اين مدت فرستادگان به نواحى اطراف و شهرها مى فرستاد و بيعت مىگرفت（1）كه جمعاً خهل هزار انر نفر با او بيعت كردند．

## نصيحت داود بن على بـه زيد

در هنگامى كه مردم با زيد بيعت مى نمودند هادواود بن على به به زيد گفت：ایى بسر


 غارت كردند و مجروحش ساختند．آيا جذّت حسين رادعوت نكردند و براى او به

موكّدترين قسمها سوكند نخورده بودند؟ سبس ياريش را ترى كـردند و او را رهـا كردند و بدين مقداررضا ندادند بلكه او راكشتند. ايى زيل، اين مردم را رهاكن. مردم
 بدين امر از شها سزاوارتر مستند. (r)

## نصيـحت سلمه به زيد

 و حت او سخنانى گفت. آنگاه زيد نيز سخنانى را ايراد كرد. سبس سلمه گفت: ایى زيد من امان مىخوامبم. زيد كفت: سبحان اللّه! كسـى هـجون تو از من امان مى خواهد؟! سلمه مى خواست اصسابش اين را بشـنوند. زيد گفت: امان دارى.
سلمه گفت: تو را به خدا سوكند مىدهم، حند تن تن با تو بيعت كردهاند؟ زيد كفت: جهل هزار نفر. سلمه كفت: جند نفر با جذّت بيعت هردندند؟ زيد گفت: هشتاد هزار نفر.
سلمه گفت: جند نفر با وى بماندند؟ زيد كفت: سيصد نفر.
سلمه گفت: تو را به خدا سوكند، تو بهترى يا جدّت؟ زيد گفت: جذّم.
سلمه گفت: مردم روزگارى كه نو در ميان آنها خروج كردماى بهترند يـا مـردم روزكارى كه جدّت در مبان آنها خروج كرد؟



زيد كنت: مردم روزكارى كه جدّم در ميان آنها خروج كرد.
سلمه كنت: آياطمع دارى كه ابنها با تو وفا كنند، در حالى كه آنان با جـدّت مكري
كردند؟
زيد گفت: با من بيعت كردهاند، و بيعت بهگردن من وبهردن آنها واجبگرديده

سلمه كفت: آيا مرا الجازه مىدهى كه از اين شهر بيرون روم.
زيد كفت: براى جه؟
سلمه كفت: بـم آن دارم كه در امر تو حادثهاى بيش آيد و من نتوانم خود را نـك

زيد كفت: ترا الجازه دادم سبس سلمه به سوى يمامه رفت.

ابو حنيفه يشتيبان زيد
در شمارش بزركان و علمايى كه با زيد بيعتكردهاند در تاريخ نام عده فراوانى به
جشم مى خورد كه مىتوان از ابوحنيفه نام برد.

 مهراه شود و او را در قيامش كمك كرد كند.
 ابوحنيفه يرسبد: بغو ببينم از فقهاء و علماء جير ابر كسانى با زيد بيعت كردهاند و به او بيوستهاند.
 ابوهاشم رمانى و حجاج بن دينار و عدهاى ديحر از علماء و فتهاء در اين نهضت باد با زيد ممرامند. در اينجا ابوحنيفه، زيد رابا عظمت يادكرد و راجع به فبام وى گفت: من به مردم

كوفه اعتماد ندارم، همانطورى كه بدران او را تنها گذاشتند با او هم حنين كنند، اكر

 من كمك مالى به شما مىدهم．و در راه جهاد با دشمنانت تو را با با امكانات خور
 مىتوانيد اسب و اسلحه تهيه كنيد و قدرت ارتش خويش را افزايش دهيد آنتـاه
 آرى ابوحنيفه نسبت به زيد اعتقادى نيك داشت، جنانكه زمخشرى در تفسير
 مى داد كه مردم بايد يارى زيد بن على را واجب شمـرند، و وجوه و اموال را نزد او

امروز نزديكى به نبيى از اهل سنَت به مذهب ابو حنيفه هستند．
 دوست مىداشت و ياريش مىنمود و هر كه را به راه وى بود تـجليل مـىردرد، و درباره خروج زيد گفت：
ضُاها خروجه خروج رسول اللهُ خردجش بـ خروج رسول اللّا

ازدواج زيد در كوفه

 كه شيعى و زيبا بود و از حضور زيد در كوفه خبر يافت به نزد زيد آمد بـه بـه بر او او سلام

كويد، زنى بود زيبا و درشت اندام و جاق كه ينّى ازاو گزذسته بود، لكن آثار بيرى در وى ديده نمىشد．جون به نزد زيد رسيد و سلام كرد، زيد گمان برد كه جوان است． و حون سخن كفت فصيحترين مردم بود، و منظرى نبكو داشت．از نسبش يرسيد، خبر داد كه از كدام طايفه است．
زيد او راگفت：خدايت رحمت كند آيا مايلى تا با من ازددواج كنى؟ كفت：خددايت رحمت كند، اكر به فكر ازدواج بودم به تو رغبت داشتم اينم برسيد：
 تو ازكبر سن بدورى．گفت：خدايت رحمـت كند، من بر حال خود و آنجه از روزگار
 الما دخترى دارمكه بدرش بسر عم من است واز من زيباتر است، و اگر بخخواهى اور را

 ساخته است．بس زيد بخخنديد و كفت تو را نصاخت و بـيان نـيكر بـخشـيدهانــد، زبانآورى او نسبت به تو جگونه است؟ گفت：در اين باب وقوفى ندارم جون من يرورده حجازم و دخترم پرورده كوفه، نمى دانم شايد كه دخترم زبان اهل كـوفه را
 دختر رفتند و زيد او را به حبالة ازدواج خويش درين درآورد، و با باو بود و از او او صاحب


اندام زيـ
زيد از نظر جسمى، דيكرى درشت و ورزيده و تامتى بـلند داشت．ابـوالفرج اصغهانى در مقاتل الطالبيين در باب درشتى اندام وى سخن رانده الست．وى از فول

هشام به نقل از نصر بن قابوس در ذكر ازگور برآوردن جثّة آن سضرت بس از دفن كنته:

به خدا وقتى او را مى آوردند مشناهده كردم كه او را بر روى شترى با طناب بسته بودند، و بيراهنى زرد كه از هرات بود بر تنش بود. جون او را بر در قصر به زمين

انكندند مانند كوهى بود.
زيد از لحاظ قيانة جسهانى داراى قدرت فوت اللمادهاى بوده است. راو مردى بلند قامت و زيبا منظر و سبيد رنگ و خوش سيــا درشت وابروانش به هم نزديك بود وريشى انبوه داشت، سينهاش بهن و جهارشانه و ميان باريك بود، بيشانى وسبع و بينى كثشيده داشت، موى سر و محاسنش سياه ولى درگونههايش تعدادى موى سفيد بوده.

زيد با قرآن




كفتكوى احول با زيد



 †

احول گفت: به وى گفتم: اگر بدرت يا برادرت باشد با او خروج مىكنم. زيـد



 هرگاه خداى را در زمين حجّتى نباشد، يس متخلف از تو و خروج كننده با تو برابر خواهند بود.
زيد گفت: الى اباجعفر، با بدرم بر سر سفره مىنشستمه، و تكه گوشت بزرگً در
 و آيا از حرارت آتش بر من شفقت نداشت؟ كه تو را به اين خبر داد و مرا به آن خبر





يوسف مىگويد:

الى بسر من خواب خود را به برادران سكايت مكن كه دربارة تو مكر كنند. يوسف نيز نگفت تا برادران مكر نينديشـند، و آن را الز ايشـان مكتوم داشتـ. يس به همين گرنه بدرت از تو بوشيده داشت، جون او بر تو مىترسبد. آنگاه زيد به احول كفت: به خدا سوكند، حال كه جنين كفتى، هر آينه صاحب تو در مد ينه براى من حديث كردكه من كشته مىشوم، و دركناسه مصلوب میگردمه و



 (1). برود

## هده زيد: امر به معروف و نهى از منكر


 رسول خدا
 فريضة امر به معروف و نهى از منكر در رديف نخستنين اهداف وى قرار داشته است.

 باشد.
بك بار كه زيد نزد هشـام بود در ضمن سخن به هشام گفت:



 نـنيدن آنّ مساذ باثـد.

هر جند امر به معروف به سلطانى جائر همجون هشـام، هرگونه خطرى را بـه همراه دارد لكن زيد هيج گونه ترسى ندارد. امر به معروف و نهى از منكر سرلوحه فعالِّتها و كارهاى زيد بوده است.
در زمانى كه زيد در كوفه مفدمات قيام را فراهم مى آورد ابوحمزة تـمالى او را ديداركرد، ابوحمزه مىگويد: زيد را در كوفه در خانه معاوية بن اسحاق ديدم و بر

وى سالم كردم سبس گغتم فدايت شوم!
ما اتدمكى هذا البلد، قال: الامر بالمعرون و النهى عن المنكر


## كَتُكوى جـابر بـا زيـ


 كند، و واى بر آن كس كه با او جنگ كند و واى بر آن كس كه با او بجنگد و او را

جابر مىگويد: جون زيد بن على تصمبمب به قـيام گـرفت بـه وى گـفتم: مـن از
 ايا جابر لا يسعنى ان اسكت و د تد خـو الجبت و الطاغوت، و ذلى انتى شهدت هشاماً و رجل عنده يسبّ رسول اللّلَ
و جاهدته حتى اننى"،




الى كافر، اكر بر تو دست يابم جانت را ميكيرم در اين منغام مشـام بـ من كنت: الى زيد



## زيد در كنار امام باقربّ





 و قرابت ما به رسول خدا طاعت ما مى يابند و براى آن تنگى و عسرت و و بلاكه ما در آن هستيم.


 بس خفيف و سبكى نگردانند تراگروهى كه يقين ندارند، ايشان هرگز تو را الز خدا بى بياز نخواهند كرد. يس شتاب مكن، و همانا خداوند براى شتاب بندكانش شنـاب نمىكند، و از خدا'ى تعالى سبقت مگير كه اين بلا تو را زبون كند و بيفكند. راوى مىگويد: در اين هنگام زيد به خشم آمد و گفت: هاز ما آن كس آم المام نيست كه در خانهُ خود بنشيند و برده در بيش روى بياويزد و از جهاد روى بتابد و لكن امام از ما آن كس استكه خود را در خطر اندازد و در راه خحدا آن جنانكه بايد جهاد نمايد

$$
\begin{aligned}
& \text { و از رعيّت و حريم خويش دفاع نمايد.ل } \\
& \text { سبس امام باقريّلغ فرمود: }
\end{aligned}
$$



براى هر جيز زمانى و براى هر زمانى مدّتى تقديم و تأخيرنابذير ترار داده اده است.


 باشى، و تصد مكن زوال ملكى راكه حظَّ آن تمام نكرديده و و مدت آن تمام نشر نشده

الست.

برخورد زيد با دوستانش





 خروج نكرد و شـــتير برنكشبيد امام نبود؟

 بن ابيطالب

 دارد و او را ساكت كند.




## افكار زيد

بس از بيعت مردم با زيد و اططلاع يوسف بن عمر از اين امر، فشار خود را بر بر ياران
 امر اكگاه شدند، گروهى از سران آنها بيش زيد رفتند و گَتند: رحمكى اللّه، ما قولى فى ابی.بكر و عمر؟
 زيد گفت: خدا آن دو را رحمت كند و ايشــان را بـبامرزد، از هـيـجيكى إز افـراد
 اين صورت بس جرا خون اهل اين خاندان (اهل بيت) را مى طلبى، اگر جنانجه آن آن دو بر سلطنت شما نتاختهاند و آن را از دست شمـا بدر نياوردهاند.
 اين است كه ما از همه مردم به سلطنت رسول اللّه سزاوارتر بوديم و آن گروه بر ما ما استبداد ورزيدند و ما را الز آن براندند، و اين به نزد ما موجب كـر ايش ايشان نمى وشود،

 جرا ما را به جنگ با قومى دعوت مى اكنى كه نسبت به به تو ستمكار نيستند.

 بدعتها خاموش گردند. بس اگر از ما هذ برفتيد سعادت يافتبد، و اگـر خـودودارى ورزيديد مرا با شماكارى نيست. در اين هنگام مردم او را ترك كردند و بيعت خود را با او شكستند وگكنتند: امام
 در آن روز وفات يافته بود، و پسرش جعفر بن محمد زنده بود، بس گغتند: امروز

جعفر بس از بدرش امام ماست، او بعد از بدرش به امر احق المت، و بيروى زيد بن على نمىكنيم جراكه او امام نيست.
هنگامى كه زيد دركونه با ياران خويش كه بيعت كرده بودند خروج كرد، از يكى
 وى را نهى كرد، سهس كسانى كه با او بيعت كرده بودند ازكردش براكنده شدند زيد (1) ايشان راكفت (مرا تركى كرديد)

علماى زيديه اينگونه كار زيد را توجيه مىكنند آنها مىكريند: با توجه به اينكه


 هدف مقدّس و بزرگً او را نهى كرده باشد. * * *

## بغش شانزدهم

## قيام زيد


 آرى، بر اثر جنب و جوش مرد









 بنابر وعدة مردم با او،كسى نباشد تا او را يارى كند آنگاها او را تنها ميگّيريم و به تلـ

مىرسانيم．

（احكم بن صلت）، ممين كارراكرد．او به نزد رزساى قبيله و باسداران وكارگّاريزاران
فرستاد و آنها را به مسجد آورد．سهس منادى وى نداكرد：
ايتما رجل من العرب و الموالى ادركناه فى رحله فقد برئت منه الذّمة
انتوالمسجد الاعظم．
هر مردى از عرب و ايرانى راكى در خانداش بيابيم جانتش از دست رنته است مــ بايد به مسجد اعظم بياييد．
بس مردم روز سهشنبه به مسجد آمدند．آنگاه در مساجد را بستند و سـربازان مسلح بر آن كذاشتند تا هركه خوراست از مسجد بيرون آيد او را الز دم تبغ بڭذرانـند．
 كسـى بر دورش گرد نيامده اسـت مگر بيست مرد بيادة تيرانداز، و از خاصًان او فتط نصر بن خزيمه بود．ياران به زيد گْتند：با اميرالمونم مردمان صداى تو را بشنوند همه بيرون آيند و قيام كنند و تو را يارى دهند．در اي اين هنگام زيد بر اسب نشست و（نصر بن خزيمه، و ديگر ياران هر يكى جوبى بـ به دست و بر سر جوب فتيلهاى با روغن بسته بودند و آن را روشن كرده بودند．زيد وارد شهر

 دور زيد جمع شده بودند．در آن هنگام زيد به نصر كفت：اين مردمكه با من بيعت كرده بودند كجايند؟

نصر گفت：همه مردم در مسجداعظم زندانى هستند．زيدكفت：اين جه عذرى است كه مردم بگويند ما در مسجد زندانى هستبم．خون من قيام كردم آنها بايد از مسجد بيرون بيايند حتى اگر همه كشته شوند．جرا كه آنها با من بيعت كردهاند و بيعت آنها هم بيعت تا حد جان بوده است．

## 畨 米 米

## تُهانُى زيد

 هس از دركيرى حدهاى از ياران زيد كيشته شدندي


 شمشبر ممزنم تاكثتن شوم.






نه در دنيا.







لشكريانش يرتابكردند.
 داشت، مردى از امل شامكه رنائل بن فروها نام داشت. به يوسف بن عمركفت: بـ بـ

خدا سوكند، هر كاه جشُمـم به نصر بن خزيمه بيفتد يا من او را خواهم كشت با يا او بايد مرا بكشد ـ يوسف گفت: بگير اين شمشير را، شمشيرى به او داد كه به خيزى نمى خورد مكر آنكه آن را تطع میكرد.
 سويش شنافت. شمشيرى حوالة اوكرد و رانش را جدا ساخت. نصر نيز ضربتى بر او وارد كرد و نائل را به فتل رسانيد و مدتى نكذشت كه نصر نيز دركذشت.

تير خوردن زيد
دركيرى در تمام محلaهاى كوفه ادامه داشت. اول خروج زيد، شب جهارشنبه
 يك دركيرى بسيار مهمى روى داد و بيروزى با زيد بود. دشمن كه توانايى مقابله با زيد را نداشت از يوسف بن عمر درخواست كمكى كرد و كفت: تيراندازان را بيش



 فرارسيدن تاريكى و شب، آنها آنجا را ترى كردهاند.
 كه آن تير را شخصى به نام راشد برتاب كرد و به ميان دو جشـو راوى گفت: سر زيد در كنار محمد بن مسلم خيّاط بود. يحيى بن زيد وارد شد و و
 على و فاطمه و بر حسن و حسين (صلوات الله عليهم) وارد مىشوى. زيد كفت:

آرى آى يسرم.

## 

شهادت زيد
جمعى از ياران زيد به دنبال طبيب رفتند. طبيب به زيد كفت: اكراين تير را بيرون بكشم مىميرى، زيد گفت: مرك بر من آسانتر است از از حالتى كه اكنون در در آن هـن هستم. دكتر كلبتين (1) برداشت و تير را بيرون كشيد. زيد صبيحهأى زد و جان به جان آنرين
تسليم كرد.(r)

هس ازوفات زيلد، اصحابش تدبير و انديشهكردند كه او را در جايى دفن كنند نا امويان او را نيابند و او را از قبر بيرون نكشند. هركس نظرى داشت. يكى از اصحاب كفت: زرهش را به تنش مى ريوشانيم و در آبش مىافكنبم. يكى ديگر كفت: سرش را مى بريم و در ميان كشتگان مىاندانيم

 برمى دارند و در آنجا دفن مىكنيم.

 سندى بود.
 همراه بنج نفر ياران خاص خود او را در آن محل دفن كردند آلد.

## پيدا كردن جسد زيد


 بازداشت ميكردند وروز جمعه (غلام سندى" محل دفن زيد را نشـان داد.

I_كلبتين، انبرى است كد با آن دندان مىكشـند.
Yـاتارين طبرى / ج

آنگاه مأموران بيكر زيد رااز محل دفن بيرون آوردند و بيكر ازيد بن على، را بر حمارى حمل كردند و وارد كونه ساختند و سرش را بر نى نصب كردندا ور و و به نزد
 حكرمت وليد بر دار بود. گفتهاند: به فرمان وليد بيكر زيد را بس از جـهارسال از جوبة دار فرود آوردند و سوزاندند. هـشام بخاطر تبام زيد يك سال بهره و مقردى مردم مكه و مدينه از بيتالمال را

يوسف بن عمر، ندا داده بود هركه بك سر بياورد من او را بانصد درهم جايزه

> مىددم.

محمد بن عباد، سر (نصر بن خزيمه،) را آررد. يوسف بن عمر دستور داد تا به او هزار درهم بدهند. احول سر معاوية بن اسحاق را بياورد وبه او هفتصد درهم دادند.

## قيـام يـيى فرزنـد زيد

جس از شهادت زيد، مردى از بنى اسد بيش يحيى آمد و كفت: بدرت كشته شد و اهل خراسان شبعيان شمايند. مصلحت آن است كه به آنجا روى.

يحيى گفت: حگونه مى توانم به آنجا بروم؟
آن مرد گفت: اكنون بايد بنهان شوى تا زمانى كه از جستجوى تو بـازايسـتند. هنگامى كه جستجو متوقف گرديد، يحيى همراه با جند نفر از ياران خود خراسان شد و بس از جندى به رى وارد شد و مدت كمى در آنجا ماند.


 يحيى جمع شدند و با او بيعتكردند و وعدهكردند كه با او تبام كنند و با دشمنـان او

اـكُناسه از مهترين اماكن كونه و مركز تجهع تجار و بازركانان بلاد شنتلف و مسل بـرخـورد تبايل و مسنافران در كونه بود.

> بجنگند و اطاعت او را بيذيرند.

اين اقدام نهى كرد و به او فرمود: اكگر قبام كنى مانند بدرت كشته خواهى شل. در سند صححفنٌ كاملة سجاديه است:

 مى آيم.



اكر خروج كنى عاقبت تو جگونه خواهد شد.
 گكتم: آرى.
بحيى گْت: دربارة من مطلبى گغت؟ كنتم: آرى.
يحيى كفت: جه مطلبى دريارة من گفت؟


 بدرت. در اين هنگام رنگ يحيى تنيبر كرد و اين آيه قرآن را تلاوت كرد.


اونوشته شـده است)

سرانجام يحيى در زمان حكومت وليد قيام كرد و در جوزجانان، در آخر سال

## 園/Y•1

ليإم يحيـ فرزندزيد
 شهادت رسيد. و سورة بن محمد كندى، سر او را از بدن جدا كرد. جسد او را در جوزجانان برداركردند و سرش را نزد وليد فرستادند. يحيى در حالى شهيد شد كه سنش هجده سال بيش نبود.
جسد يحيى بر دار بود تا هنگامى كه ابومسلم خراسانى بر خراسان مسلط شد

 نوحسرايى كردند. در آن سال در خراسان هر نوزادى كه از مادر متولد مى شد او را
(1). (1)

در رسالةٌ ثانيه درباره تهران حنين آمده است:
در آنجا نهرى است به نام دسورين" و مردم را ديدم كه آن را مكروه مى دارند وآن


كفت: شمشيرى راكه (ايحيى بن زيده بدان كشته شدل، در اين نهر شستهاند. بر طبق تراين نهر (اسـورينه هـمان اجشــمه عـلى، زمـان مـاست كـه در شسش

كيلومترى جنوب شرقى تهران مركزى است.
 آمدند و دراين شهر مفيبم شدند. اين فرقه در شهر رى مدرسههاى معروف داشتهاند در اين باب دركتاب النقض جنين آمده است:

زيديان در شهر رى مدرسههاى معروف دارند و فقهاى بسيار بـر ايـن مـــهب


## * * *

ا- رى باستان /ج / / ح



## بخش فهفدهم

## وضـع قيـام كنتده

حديثى از حضرت سجادهِ
وسايل درج آمده است:
 القآتمَ
ناخذه الصبيان فعبشوا به(1)





(r).
 جوجهای است كه بدون آنكه دو بالش بر در بياورد از لانه خارج شود،

جون جنين كند از لانه بيرون بيفتد و كودكان او را بكيرند و با او بازى
كنند.
 كردم و عيب وبدي زيد راكنتم. حضرت صادقِّيٌّ فرمود: جنين مكن.

آنگاه امام صادق


 (1) من السلاطين بِل خروج السفيانى، الاّ تا تا







$$
\begin{aligned}
& \text { خود را از حرام حغظ كرد: } \\
& \text { نَحَرَّمَ اللّ ذريتُتها عَلَى النّار }
\end{aligned}
$$

 كه در مدينه بود صحعبنى به ميان آمد. امام صادق عراق رفته است، دو روز درنگگ مىكند و روز سومكثـته مى شُود. سبس سرش را در

## 

(1). بلاد مىكردانند


 است.


 منكرى انجام نداده باشىى.

بلكه اينها المورى است سابت، از حجتهاى خداوند. (r)



مسعودى در اثبات الوصيّه، در ضمن ذكر وصيّت حضرت امام باقر
صادفِ

با با به منازعه مبرداز، جون عمر اور اوكروتاه است
ابن صباح مى خبر، گغتم: خبرى خوش از عمويت زيد، وى خروج كرده است و میگريد كه او

فرزند زنِ برده است، و او قائم اين امٌت استا، و او فرزند بهترين كنيزان است. امام

 سلبمان بن خالد میگويد: امام صادق كند، نتوانست تا ساعتى از روز را باكتاب خدا كار كند.
مسس فرمود: ای سليمان بن خالد دشـنـان شـما در نزد شمها جڭكونه بودند؟


 رما كنيد و يا آنكع عرض و ونديه بستانيد و آزّاد كنبد.
حضرت فرمود: خداوند مَنَّ را (بىعوض رهـاكـردن) بـعد از اثـخان (از بـاى درآوردن) قرار داد و حال آنكه شُما گروهى را السير كرديد سـسس بـيش از ايـخان

 و با شما جنگ كردند.

## كهتار امام رضا

هنگامى كه زيد بن موسى در زمان مأمرن دربصره قيامكرد و خانههاما بـى بنى عباس را در بصره سوزانيد. سبس او را دستگير كرده و بيش مأمون آوردند مأم أمون به باس خاطر حضرت امام رضا تو خروج كرد شگفت نباشد، كه قبل از او زيد بن على خروج كرد وكشته شد. و اكگر
|-الغيبة / ص |l|

r_r الختيار معرنة الرجال / ع •r.r.

منزلت و مقام تو نزد من عزيز نبود، او را مىكشتم، جون آنجه برادرت كرد كوجكي

يا اميرالموْمنين، لاتَقْس الخى زيداً اللى زيد بن على، نَإِنَّهُ كـانَ مـن
 سبيله

 شد.
مأمون گفت: يا ابوالحسن؛ جه مىفرماييد در بارة احادينى كه در مذمْت آنكـه دعوى امامت به غير حت كند رسيده است؟

إنَّ زيد بن على لم يدَّ ما ليس له بحقّ، و انّه كان اتقى من ذلك، انّه
 يذعى ان اللّة تعالى نضّ عليه، ثم يدعوا الى غير دين اللّه و يُضلّ عن








> خدا جهاد كنيد حت جهاد كردن را، او تشـا را بركزيد.(r)

و لقد حدّثنى ابى موسى بن جعفر، انّه سمع اباه جعفر بن محمد،

 رضيت ان تكون المقتول المصلوب بالكناسة نشأنكى. نلمّا ولَّى، قال جعفر بن محمد: ويلٌ لمن سمع واعيته فلم يُجْبُهُ




 (1).

عمرو بن خالد مىكويد:
عبدالله بن سباية كفت: ما هفت تن بوديم كه به مدينه وارد شديم و خلدمت امام
 گفتيم: يا خروج كرده و يا آنكه به زودى خروج خوام

 زيد بن على روز جهارشنبه اول صفر خروج كرد، روز جهارشنبه و بنجششنبه به جنظ ادامه داد و روز جمعه كشته شد و با او فلان و فلان نيز كشته شدند. سبس به نزد امام صادق صادق إنَا للَه و انتا اليه راجعون عند اللّه احتسب عمتى، إنَّه كان نِعْمَ العمّ، إنَّ

## 

غتىى كُانَ رجلأ لدنيانا و آخر تنا، مضى و اللّه عتّى شهيداً كشهداء



 صلوات الله عليهم - رتبت شهادت بانتند. امام صادقلِّهِ فرمود:






بــند. (r)



واتعه آسيب ديده بودند هزار دينار دادند.(r)

## عقيدهُ زيد

زيد گفت: نزد بدرم على بن حسين



$$
\begin{aligned}
& \text { r-ارئـاد شبيخ مفيد. }
\end{aligned}
$$

برخاست و گفت：ای بسر، بیش بيا، بس، پيش آمل．و گغت：برگرد، يس برگشت．
 جابر گفت：فرزند جه كسى هستى؟ گڭف：فرزند على بن حسين．جابر گفت：بس تو باقر هستى．بس بدو روى آورد و سر و دو دسـتش را بـبوسيد، سـبس گـفت：ایى محمد، رسول خدا ترا سلام رسانيد．محمد گفت：برترين سلامها بر رسول خدا باد،
 و با يدرم آغاز سخن كرد و مى هر كاه فرزندم راد دريافتى وى رالز من سلام برسان．او همنام من و شببهترين مردم به من است．علم او علم من و حكم او حكم من است．هنت تن از فرزندان او او امبنان باكى و ائمه ابرارند．هغتمين ايشان مهلى ايشان است كه جهان را از داد و عدل بر مىكند همتحنانكه از جور و ستم پر شـده است． سبس رسول اكرمَ

آنان را هيشواى مردم ساختيم تا خلق را به امر ما هدايت كنندو هر كار نيكو را از انواع عبادات و خيرات و بخصوص اقامهة نماز و اداى زكات را


## مجلسى و زيـ



 اصحاب ما بر اين اعتقاد هستند، و گُنتهاند：وى به صورت مختى از سوى امام اذن
 ترحم و دعاى آن حضرت بر اوست．

## شيخ مفيد وزيد

شـيخ مفيد در مورد زيد مىكويد:
زيد بن على بس از امام باقر
 نهى از منكر مىكرد، و خرنخواهى امام حسين بسيارى از شبعيان به امامت او اعتقاد يبدا كردند، و سبب ايـن بـود كـه او بـا شـشير خروج كرد و مردم را به رضا از آل محمد مى آخواند، بس مرد مردم گمدان بردند كه او در اين دعوت خود را اراده كرده است، و حـال آنكـه جـنين نـبود، زــرا او



## تأثير شهادتهـا بر اوضـاع سيـاسـى

امام صادق
إنَّ آل ابى سفيان تتلوا الحسين بن على صلوات الله عليهما، ننز ع الله ملكهم و تتل هشام زيد بن على فنزع الله ملكه، و تتل الوليد يحيى بن زيد، فنزع اللّه ملكه(r)

 بحجى بن زبد راكثـت، بـى خداوند ملكش را را برانداخت.


همانا خداوند هفت روز هس از سوزاندن زيد اذن هلاكى بنىالميه را داد.
مرحوم مجلسىى در بحار از تفسير عياشى آورده:

 نى أْنُفُسِبِمْ نَادِمينَ.



 آنعاه امام حـادق زيد.

## اسامى و تاريخ سلطنت حاكمان بنىاميّه



"و مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيڭة اجتلت من فوق الارض مالها من قراره" (ابراميم/89)

السـامى و تـاريخخ سـلطنت حاكمان بنى عباس
كه حكومت Tنها مصادف با دوران امامت امامان معصوم بوده است.

| Ir8 | ت | Iry | 1-سفاح |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 101 | ت | 1r8 | Y_منصور |
| 199 | $\square$ | 10A. | r-r |
| iv. | ت | 189 | ¢ |
| 19\% | تا | iv. | هـرشيد |
| 191 | ت | lar | عـامين |
| Y1A | $\square$ | 191 | V_مأمون |
| rrv | تا | Y1A | ^ــمعتصم |
| YrY | تا | ryv | 9-واثق |
| Y4V | $\square$ | rry | * اــمتوكل |
| Y4A | ت | rfv | \|l|-منتصر |
| YOI | ت | rYA | Yإ_-مستعين |
| ros | تا | YOI | r\| |
| ros | تا | YOD | \% إ-متدى |
| rva | ت | ros | 10_معتمد |



# بزود5 از ازمهين مؤلف منتشر میشود: 


چهَگَشت؟
9
بر امام هادى چهگذشت؟

9


انسان و اهداف خلقت


سائر آلار مولف: -




